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ABSTRAKT

Për një zhvillim të qëndrueshëm, është e rëndësishme të miren masa edhe për çështjet e
energjisë. Qëllimi i punimit është analizimi dhe vlerësimi i energjisë, humbjet dhe
potenciali për kursimin e energjisë së një ndërtese banimore. Fillimisht do të analizohet
gjendja ekzistuese e një objekti shumëbanesor të viteve të 70-ta, materialet e mbështjellësit
termik, dritaret dhe dyert e jashtme.. dhe pasi të analizohen të gjitha pjesët e ndërtesës,
konkludojmë se ku shkaktohen humbjet e energjisë dhe shqyrtohen komponentet pozitive
dhe negative. Pasi të identifikohen pikat kritike, do të ofrohen propozime për ndërhyrjet me
qëllim të përmirësohet potenciali i energjisë. Pastaj do të tregohet marrëdhënia e efikasitetit
të ndërtesës para dhe pas intervenimit. Rrjedhimisht do të bëhen edhe kalkulimet e
intervenimit dhe përfitimet. Pozicionet që do të shqyrtohen do të jenë muret, pllaka e
meskatit, dritaret, dyert e jashtme dhe çatia.
Rezultati që pritet është renditja e objektivave për të nxjerr përfundimin se çfarë duhet
ndërmarr që në mënyrë ideale të optimizohet efiçienca e energjisë dhe të evitohen humbjet
e panevojshme.
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1. HYRJE
Sektori i ndërtesave është sektori që konsumon më së tepërmi energji në botë.
Ndërtesat rezidenciale konsumojnë rreth ¾-tat e energjisë përfundimtare në sektorin e
ndërtesave. Promovimi i kursimeve të energjisë banesore është si rrjedhojë kritike për
adresimin e shumë sfidave mjedisore të lidhura me përdorimin e energjisë, siç janë
ndryshimet klimatike dhe ndotja e ajrit.
Ky konsum ka përfërsisht po të njejtën përqindje edhe në vendin tonë. Rritja më e ndjeshme
e këtij konsumi ndjehet në Prishtinë, kjo për shkak të numrit të madh të ndërtesave
banimore kolektive, të cilat kanë pasur një rritje të vrullshme në periudhën e pasluftës. Me
rritjen e vazhdueshme të popullsisë urbane nevoja per konsum të energjisë sikur për
ngrohje ashtu edhe për ftohje është rritur.
Në vendet e zhvilluara 50-60% e konsumit të energjisë mund t'i atribuohen kondicionerëve.
Duke u përballur me këtë rritje të konsumit të energjisë të ndërtesave, ka mjaftueshëm
studime të cilat kanë propozuar masa të kursimit të energjisë të tilla si planet e energjisë së
rinovueshme, si dhe menaxhimi efektiv i ngarkesës. Një objektiv i rëndësishëm në arritjen e
ndërtesave të gjelbra është të mësuarit se si të zvogëlohet konsumi i energjisë së një
ndërtese duke aplikuar një dizajn efikas të kursimit të energjisë. Për ndërtesat, efikasiteti i
energjisë mund të arrihet duke përdorur materialet izoluese, teknikën e përmirësuar
arkitektonike dhe metodologjinë e modifikuar të ndërtimit. Kërkesa për energji për të
operuar ndërtesat duhet të reduktohet për të zhvilluar energjinë efiçiente dhe ndërtesat e
qëndrueshme për të ardhmen, pa kompromentuar rehatinë, performancën dhe shërbimet e
jetesës. Orientimi i ndërtimit, arkitektura, përdorimi i materialeve më efikase të energjisë
dhe teknikat e përmirësuara të ndërtimit kontribuojnë në mënyrë të konsiderueshme drejtë
performancës efikase të energjisë së ndërtesave. Përmirësimi i efiçiencës së energjisë në
ndërtesa është jetësore për të adresuar ndryshimet klimatike dhe për të arritur pavarësinë e
energjisë (p.sh. të bëhet energjia neto zero). Përmirësimi i performancës së energjisë në
ndërtesat ekzistuese ka marrë vëmendje të konsiderueshme kohët e fundit, gjë që nënkupton
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uljen e kërkesës për energji për operacionet e ndërtimit, pa ndikuar në shëndetin dhe
komoditetin e banorëve të saj. Kjo qasje kërkon strategji përtej përparimeve të thjeshta
teknike.
Në Kosovë, megjithëse në faza ende fillestare, po bëhen përpjekje në këtë drejtim. Në
kuadër të kësaj lëmie është miratuar edhe Ligji për Performancën Energjetike në
Ndërtesa (Ligji Nr. 05/L-101), i cili ka për qëllim të promovojë përmirësimin e
performancës energjetike në ndërtesa, duke marrë parasysh kushtet e jashtme dhe lokale
klimatike, si dhe kërkesat për klimën e brendshme dhe koston efektive.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS (HISTORIKU)
Në klimat e caktuara, mbështjelljet masive të ndërtesës siç janë – muret, betoni dhe format izoluese
– mund të përdoren si një nga mënyrat më të thjeshta për reduktimin e ngarkesave të ngrohjes dhe
ftohjes së ndërtesës. Shumë shpesh kursime të tilla mund të arrihen në fazën e projektimit të
ndërtesës dhe me kosto relativisht të ulët. Reduktime të tilla në ndërtimin e humbjeve të nxehtësisë
së kombinuar me konfigurimin e optimizuar të materialit dhe sasinë e duhur të izolimit termik në
mbështjellësin e ndërtesës, ndihmojnë në zvogëlimin e kërkesave të ftohjes dhe ngrohjes dhe
ndërtimin e emetimit të CO2 në atmosferë.

2.1. Efiçienca e energjisë
Termi efiçiencë përdoret në shumë fusha të ndryshe. Efiçienca përcaktohet si raporti i
prodhimit të dëshiruar (efekti i dobishëm) me inputin e kërkuar (burimet e përdorura).
Efiçienca mund të shprehet si:

Fig 1. Ekuacioni për efiçiencë

Ky ekuacion shpjegon se efiçienca gjithmonë përfshinë burimet e përdorura dhe shërbimet
e ofruara. Pra, efiçienca mund të përmirësohet nëse ofrohet shërbimi i njejtë duke përdorur
më pak resurse, ose shërbimi më i mirë është arritur me konsumin e njejtë të burimeve si
më parë. (Energy Efficiency Introduction)
Promovimi i efiçiencës së energjisë për të reduktuar kërkesat për energji dhe për të përdorur
energjinë në mënyrë racionale, u bë prioritet i politikave të vitit 1970 pas krizës së parë të
naftës. Përmirësimi i efiçiencës së energjisë shihet gjithashtu si një mjet i rëndësishëm në
adresimin e çështjeve mjedisore si dhe në çështjet politike për zhvillim të qëndrueshëm.
Përmirësimi i efiçiencës së energjisë dhe një zhvendosje në tekonologjitë pa ose me energji
të ulët të karbonit; janë opsione të rëndësishme në zbutjen e ndryshimeve klimatike.
(Integration of Energy Efficiency and Renewable, 2005)
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2.1.1. Disa definicione për efiçiencë të energjisë

“Kostot e energjisë po rriten vazhdimisht dhe energjia më e lirë është energjia që nuk e
përdorni.”
Paul Pettipas (Clarke, 2013)

“Efiçienca e energjisë nuk ka të bëjë vetëm me ruajtjen e energjisë, por ka të bëjë me
trajtimin e çështjeve ekonomike, mjedisore dhe sociale në të njejtën kohë.”
Harry Verhaar (Verhaar, 2016)

“Ne duhet të ngadalësojmë emetimet e dioksidit të karbonit dhe të metanit nga djegia e
qymyrit, naftës dhe gazit natyror ... Dhe mënyra më e mirë për ta bërë këtë është efiçienca e
energjisë dhe kalimi në burimet e ripërtëritshme.”
Ramez Naam

“Ne çdo ditë po paguajmë më shumë sesa duhet për energji për shkak të izolimit të dobët,
dritave joefikase, pajisjeve të përditshme dhe pajisjeve për ngrohje dhe ftohje - paratë që
mund të kursejmë duke investuar në efiçiencë të energjisë.”
Bernie Sanders (Energy Efficiency Quotes)

“Efiçienca e energjisë duhet të jetë në listën e prioriteteve për punët në përmirësimin e
shtëpisë. Ndërtuesit e kujdesshëm do të jenë në gjendje të sigurojnë pronarëve të shtëpive
masat për efiçiencë të energjisë që do t’i ndihmojnë ata të ruajnë paratë dhe planetin.”
Sarah Beeny (Beeny)

14

2.2. Efiçienca e energjisë në sektorin e ndërtimit

Më shume se 90% e kohës shpenzohet në ndërtesa; qoftë zyre apo shtëpi. Energjia e
përdorur në ndërtesa përbën një përqindje të konsiderueshme të konsumit total të energjisë
së një vendi, që kjo përqindje varet nga niveli i urbanizimit, ndërtimi për kokë banori, klima
etj. Këto janë shifrat për rajone të ndryshme se sa konsumohet energjia nga ndërtesat:


Vendet e Bashkimit Evropian – 40%



Filipine – 15-20%



Brazil – 42%



Florida/SHBA – 47%



Kalifornia – 66%

Në shumë vende, ndërtesat konsumojnë më shumë energji sesa transporti dhe industria.
Sektori i ndërtimit në mbarë botën konsumon energji elektrike më shumë se çdo sektor
tjetër – 42%. Sektori i ndërtimit përfshinë një numër të madh të aktiviteteve; ngrohja dhe
ftohja, ndriçimi.. përbëjnë pjesën më të madhe të përdorimit të energjisë. Hartimi i
projekteve dhe materialeve kanë një ndikim të rëndësishëm në konsumimin e energjisë.
Nga ana tjetër, dizajni i ndërtesës nuk ndikon në përdorimin e energjisë p.sh nga pajisjet e
gatimit edhe pse këto i atribuohen sektorit të ndërtimit. Ngrohja dhe ftohja e ujit kanë
ndikim të madh në shfrytëzimin e energjisë pasi që ato janë në përdorim të vazhdueshëm.
Ndërsa, pajisjet e vogla (si ato të gatimit, kompjuterët, televizorët) përbëjnë përqindje të
vogël të konsumit të energjisë për shkak të përdorimit të tyre me ndërprerje.
Rëndësia e efiçiencës së energjisë në sektorin e ndërtimit është shumë e rëndësishme për
vendet në zhvillim për shkak se mundëson përdorimin e materialeve efikase dhe ruajtjen e
energjisë. Shumë materiale thelbësore për një ndërtesë me efiçiencë të energjisë ndryshojnë
varësisht nga burimet në dispozicion, zakonet dhe klima. Një cilësi e qëndrueshme në
sektorin e ndërtesave është subjekti i një shkalle të lartë të rregullave. Kodet e ndërtimit
shpesh ndikojnë edhe në përdorimin e materialeve dhe standardet e aplikimit, të
detyrueshme apo vullnetare, por që kanë një ndikim të rëndësishëm në efiçiencën e
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energjisë, dhe nëse respektohen këto kode apo rregulla, atëherë sigurohet rruga për
përmirësim të efiçiencës së ndërtimit.
Efiçienca e energjisë së një ndërtese është shkalla e konsumit të energjisë për metër katror
të sipërfaqes së katit, deri në përcaktimin e standardeve të konsumit të energjisë për atë lloj
të veçantë të ndërtesës sipas kushteve të përcaktuara klimatike. Standardet e konsumit të
energjisë së ndërtesave janë vlerat përfaqësuese për llojet e zakonshme të ndërtesave ndaj të
cilave mund të krahasohet performanca aktuale e ndërtesës. Standardet bazohen në
analizimin e të dhënave për lloje të ndryshme të ndërtimeve brenda një vendi të caktuar.
Tipari tipik është niveli mesatar i performancës së të gjitha ndërtesave. Krahasimet me
parametrat e thjeshtë të përdorimit vjetor të energjisë për metër katror të sipërfaqes, lejojnë
vlerësimin e standardit të efiçiencës së energjisë dhe identifikimin e fushave prioritare për
veprim. Parametrat bazohen kryesisht në ngrohje, ftohje, kondicionim të ajrit, ndriçim dhe
pajisje tjera që konsumojnë energji.
Njësia matëse për humbje të energjisë së një materiali është vlera-U, e cila përdoret
gjithashtu për të përshkruar performancën e energjisë së një ndërtese. Vlera-U tregon se sa
mirë një element përcjell ngrohjen nga një anë në tjetrën dhe duke vlerësuar se sa e lejon
ngrohjen të kaloj përmes tij. U-vlera është standard që përdoret për të specifikuar vlerat
minimale të efiçiencës së energjisë për dritare, dyer, mure dhe elemente të tjera të jashtme
të ndërtesës. Poashtu kjo vlerë vlerëson efiçiencën e energjisë të materialeve të kombinuara
në një pjesë të ndërtesës apo seksion. Një U-vlerë e ulët tregon efikasitet të mirë të
energjisë. Dritaret, dyert, muret, çatitë prej xhami mund të fitojnë ose të humbasin ngrohjen
dhe kështu rriten nevojat për ngrohje dhe ftohje. Për këtë arsye shumica e kodeve të
ndërtimit kanë standartet e tyre minimale për efiçiencë të energjisë. (Module 18:Energy
efficiency in buildings)
Energjia është një nga katalizatorët më të rëndësishëm në gjenerimin e pasurisë, rritjen
ekonomike dhe zhvillimin social në të gjitha vendet. Ndërtesat kanë një pjesë të
konsiderueshme të energjisë totale të konsumuar në nivel global; prandaj, ato kanë një
ndikim të thellë në mjedis. Energjia përdoret në të gjitha fazat e ndërtimit (zgjedhja e
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lokacionit, dizajni arkitekturor, dizajni strukturor dhe përzgjedhja e materialeve,
konstruksioni i ndërtesës, përdorimi dhe mirëmbajtja, demolimi, ripërdorimi dhe largimi i
mbeturinave). Sipas të dhënave të Institutit World Watch, ndërtesat janë përgjegjëse për
konsumin vjetor prej 40% të energjisë botërore. Konsumi i energjisë së ndërtesave mund të
reduktohet ndjeshëm në çdo fazë të ciklit jetësor të ndërtesës. Ndërtesat konsumojnë energji
në nivele të ndryshme në çdo fazë të ciklit jetësor. Përafërsisht gjysma e të gjitha burimeve
që nuk mund të ripërtërihen (uji, energjia dhe lëndët e para të papërpunuara) përdoren në
ndërtim. Qytetërimi bashkëkohor njerëzor varet nga ndërtesat dhe nga çka ato përmbajnë
për ekzistencën e tyre të vazhdueshme, dhe megjithatë, planeti ynë ende nuk mund të
mbështesë nivelin aktual të konsumit të burimeve që lidhen me to.
Ndërtimi gjithashtu ka një ndikim të madh për mjedisin në konsumin e energjisë. Materialet
e ndërtimit zënë një pjesë të madhe të këtij konsumimi. Ekziston një shqetësim në rritje
rreth konsumit të energjisë në ndërtesa dhe ndikimeve të mundshme negative në mjedis.
Konsumi i energjisë po rritet me shpejtësi për shkak të rritjes së popullsisë dhe urbanizimit.
Kërkesat për energji banimi ndryshojnë nga rajoni në rajon, varësisht nga klima, lloji i
banimit dhe niveli i zhvillimit. Aktivitetet e ndërtimit konsumojnë 38% të energjisë së
përdorur në nivel global çdo vit. Ekziston një shqetësim në rritje rreth konsumit të energjisë
në ndërtesa dhe ndikimeve të mundshme negative në mjedis. Këto janë çështje që duhet të
adresojnë profesionet e ndërtimit në të gjithë botën. Ndërtesat konsumojnë energji në nivele
të ndryshme dhe në qëllime të ndryshme në çdo fazë të ciklit jetësor. Një pjesë e madhe e
energjisë (35-60%) përdoret për ngrohje, ajër të kondicionuar, ventilim dhe ndriçim
artificial. (Karadayi, 2017)
2.3. Si mund të përmirësohet ?
Efiçienca e energjisë ndihmon në zbritjen e faturave dhe rritjen e vlerës së pronës. Pasi që
shumica nuk kanë mundësinë të ndërtojnë diçka të re mund të rrisin efikasitetin e ndërtimit.
Kjo bëhet duke intervenuar në izolim, dyer dhe dritare, mure etj.
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2.3.1. Mbështjellësi i ndërtesës
Mbështjellësi i ndërtesës është komponenti që ndan pjesën e brendshme nga pjesa e jashtme
e ndërtesës. Mbështjellësi përfshin themelet, muret, dritaret, dyert, çatinë dhe izolimin.
Mangësitë në secilën nga këto, mund të zvogëlojnë efektivitetin e përgjithshëm të
mbështjellësit të ndërtesës si një tërësi. Projektimi dhe ndërtimi i një mbështjellësi të
izoluar mirë dhe të papërshkueshëm nga ajri është gurthemeli i një ndërtese me efiçiencë të
energjisë. (T.Barton, 1998)
Materialet për efiçiencë të energjisë, për shkak të karakteristikave të tyre pozitive
mjedisore, kanë potencial për të mbështetur ndërtimin si në aspektin ekonomik ashtu edhe
në atë ekologjik. Materialet që konsumojnë më pak energji shkaktojnë më pak emetime të
dëmshme dhe ndihmojnë në uljen e ndotjeve mjedisore që rezultojnë nga materialet e
ndërtimit. Poashtu këto materiale me vetitë e tyre termale (si ruajtjen dhe mbajtjen e
nxehtësisë), ato japin një kontribut masiv në krijimin e një ambienti të rehatshëm. (Home
Energy Savings: How Walls Can Save Energy, 2018)
2.3.2. Themelet
Një aspekt që duhet kushtuar vëmendje gjatë projektimit ose ndërtimit të një ndërtese është
eleminimi i urave termike, të cilat lejojnë që ngrohja të anashkaloj izolimin. Shembull,
pllakat e betonit(dyshemeja) në ndërtesa, ofrojnë urë termike midis ajrit që rrethon qoshet e
pllakës dhe hapësirës së kondicionuar brenda. Dizajni dhe ndërtimi i kujdesshëm mund të
eliminojë ose të neutralizojë urat termike duke specifikuar izolimin aty ku është e
nevojshme.
2.3.3. Muret
Në ditët e sotme, efiçienca e energjisë është një kërkesë. Gjithnjë e më shumë, barra po bie
mbi ndërtuesin për të ndërtuar shtëpi që janë me kosto efektive, të forta, të sigurta dhe me
energji efikase. Në ndërtimet e reja, muret paraqesin mundësinë më të madhe për të
parandaluar humbjet e energjisë. Kur bëhet fjalë për kursimin e energjisë, të gjitha
elementet e ndërtesës (muret, çatia, dyshemeja, dyert dhe dritaret, sistemi i ngrohjes..)
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duhet të jenë të dizajnuara të punojnë së bashku për të maksimizuar kursimet e energjisë me
një kosto efektive. Por, përsëri një nga elementet kryesore për kursim të energjisë janë
muret të cilat funksionojnë si vijë kufitare mes hapësirës së brendshme dhe të jashtme.
(Home Energy Savings: How Walls Can Save Energy, 2018)
Poashtu, një fasadë me ngjyra të lehta mund të zvogëloj sasinë e padëshiruar të nxehtësisë
dhe gjithashtu rrit jetëgjatësinë e produktit veçanërisht në muret e jugut, perëndimit dhe
lindjes. Shumë fabrika po zbulojnë materiale të reja të mureve që janë të izoluara mirë dhe
janë të lehta për t'u instaluar. (T.Barton, 1998)
2.3.4. Dritaret
Rreth 40% e nxehtësisë së padëshiruar kalon përmes dritareve. Në ndërtesat ekzistuese,
zëvendësimi i dritareve shpesh është një zgjidhje efektive për të rritur kursimin e energjisë
dhe për të ofruar rehatinë në ndërtesë. Një alternativë tjetër është instalimi i foljeve
reflektuese në dritare për të reduktuar rrezet e diellit. Foljet janë të bëra nga fletët plastike
me ngjyra ose nga një shtresë e hollë metalike. Ato aplikohen në sipërfaqen e brendshme të
dritares. Përveç që mbajnë ndërtesën e freskët, foljet reflektuese gjithashtu pengojnë
shkëlqimin dhe reduktojnë zbehjen e materialeve të brendshme.
Janë dy lloje kryesore të shtresave apo foljeve reflektuese në dispozicion. Foljet e kontrollit
të diellit janë më të mirat në klimat e ngrohta sepse ato mund të reflektojnë deri në 80% të
dritës së diellit. Megjithatë, një disavantazh i kësaj folje është se zvogëlon ndriçimin e
dritës së diellit(ditës) në ndërtesë. Lloji tjetër i shtresës reflektuese është kombinimi i
foljeve që lejon pak nxehtësi dhe pastaj parandalon largimi e nxehtësisë së brendshme.
Shtresa me kombinim të foljeve është më e përshtatshme për dy klimat; të ngrohta dhe të
ftohta.
Dimensionet dhe lustrimet e dritareve (xhami dhe shtresat) duhet të integrohen në dizajnin
e ndërtesës pasi që ndikojnë në dritën e ditës, ngrohjen e diellit dhe ventilimin natyror. Uvlera e dritareve është faktori kritik në përzgjedhjen e një dritareje efikase për energji.
Vlera U është njësia matëse e aftësisë izoluese të dritares. Dritaret me vlera më të ulëta janë
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më të mira. Në përgjithësi, vlera U e dritares duhet të përdoret për shkak të lustrimeve
efikase nga kornizat e dobëta. Për shembull, kornizat e aluminit janë përçues të mirë të
nxehtësisë dhe nuk duhet të përdoren. Ndriçimi(drita) i dëshiruar i ditës, ngrohja nga dielli
dhe ventilim natyror përcaktojnë madhësinë dhe pozicionin e dritares. Në klimat e ftohta,
dritaret e mëdha në jug lejojnë depërtimin e konsiderueshëm të ngrohjen diellore brenda
dhe sigurojnë sasi të mëdha të ndriçimit të dritës së diellit(ditës). Në klimat e ngrohta,
dritaret e mëdha në veri sigurojnë dritën e diellit pa e ngrohur shtëpinë. Dritaret përballë
lindjes dhe perëndimit duhet të jenë të vogla për të minimizuar fitimin e nxehtësisë gjatë
verës dhe humbjen e nxehtësisë gjatë dimrit. Roletat e dritareve gjithashtu ndihmojnë në
ruajtjen e energjisë. Roletat sigurojnë hije dhe reflektojnë rrezet e diellit duke reduktuar
kështu sasinë e fitimit pasiv të diellit. Përdorimi më i mirë i roletave të dritareve për të
ruajtur energjinë dhe për të ofruar rehatinë në ndërtesë, është mbyllja e tyre në ditët e
nxehta të verës dhe netët e ftohta të dimrit dhe hapja e tyre në netët e ftohta të verës dhe
gjatë ditëve të dimrit. Roletat e brendshme janë më pak efektive, por ndihmojnë nëse ato
janë reflektuese. (T.Barton, 1998)
Dritaret kanë rëndësi të madhe, pasi që nëse nuk janë të duhurat dhe nuk janë të instaluara
mirë, atëherë qarkullon ajri në vrimat apo qarjet përreth dritareve dhe kështu shkaktohet
humbje e energjisë. Kur ajri i ngrohtë bie në kontakt me dritaren e ftohtë, ftohet, dhe kështu
ajri i ftohtë përhapet në hapësirë dhe kërkesa për ngrohje rritet. Për të ruajtur energjinë,
dritaret duhet të kenë vlera të larta izoluese: të kenë panele të shumëfishta të xhamit,
hapësira mes paneleve të mbushet me gaz izolues si është argoni, i cili pengon largimin e
nxehtësisë nga pjesa e brendshme në pjesën e jashtme. Mbi të gjitha, që dritaret të jenë
efektive në ruajtjen e energjisë, duhet të përcaktohen në bazë të klimës lokale, orientimit,
madhësisë dhe pozicionimit të dritareve etj. (Cole, 2015)
2.3.5. Dyert
Dyer e ndërtuara nga metali i izoluar termikisht ose nga tekstili me fije qelqi(fiberglass)
janë zgjidhja më e mirë. Megjithatë, meqë shumë ndërtesa përdorin dyer xhami, zgjedhja e
lustrimeve, madhësia dhe pozicionimi i derës do të varet nga nxehtësia e dëshiruar diellore
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ose nga mbrojtja nga dielli. Për zonat që kanë lëvizje më shumë, infiltrimi i ajrit është një
element i rëndësishëm. Instalimi i dyerve rrotulluese ose me dy dyer konsiderohet si
zgjidhje për të minimizuar këtë problem. Dyert me kornizë metalike duhet të kenë një
thyerje termike për të ruajtur ngrohjen nga transmetimi përmes kornizës. (T.Barton, 1998)
Dyert e jashtme të reja, shpesh izolojnë më mirë se ato të vjetrat pasi që rezultojnë në kosto
më të ulëta të ngrohjes dhe ftohjes. Dera e jashtme e zakonshme është nga metali dhe nëse
instalohet në mënyrë korrekte dhe ka vlerat e duhura nuk do të ketë asnjë problem për
ruajtjen e energjisë. Vlera R e shumicës së dyerve metalike janë R-5 deri në R-6. Dyert
dyshe e sidomos dyert rrëshqitëse nga xhami, humbin shumë më shumë nxehtësi se llojet e
tjera sepse qelqi është një izolues shumë i dobët. Shumica e dyerve moderne nga xhami me
kornizë metalike kanë një thyerje termike që është izolues plastik mes pjesës së brendshme
dhe të jashtme. Një derë me njërin panel të fiksuar do të ketë rrjedhje më të vogël të ajrit
sesa një derë me dy panele lëvizëse. (Doors)
2.3.6. Çatia
Materialet e mbulimit standard shtojnë rreth një të tretën e nxehtësisë së padëshiruar në
ndërtesë. Edhe pse zgjedhja e një materiali për mbulesë me ngjyra të lehta do të zvogëlojë
fitimin e nxehtësisë nga rrezatimi diellor me 30%, një zgjidhje ende më e mirë është
aplikimi i një shtresës reflektuese në çati. Një tjetër zgjidhje për të reflektuar ngrohjen është
instalimi i një pengese apo barriere rrezatuese në pjesën e poshtme të çatisë. Një pengesë
rrezatuese është bërë nga folje alumini me mbështjellës letre dhe mund të zvogëlojë fitimin
e nxehtësisë me 25%. (T.Barton, 1998)
Ekzistojnë një numër i madh i materialeve të çative për ndërtesa residenciale për të kursyer
energji: mbulesa me tjegulla, mbulesa me metal, mbulesa me tegolla etj. Çatitë që
reflektojnë energjinë e diellit dhe lirojnë atë në ajrin përreth, mbajnë katet e sipërme të
ndërtesës të freskëta dhe kështu nevojitet më pak energji kur ftohet ndërtesa. Ngjyrat e
çatisë gjithashtu luajnë një rol të rëndësishëm në ruajtjen e energjisë. Ngjyrat e lehta
pasqyrojnë më shumë energjinë e diellit ndërsa ngjyrat e errëta kanë tendencë të thithin

21

nxehtësinë e që pastaj nxehtësia transferohet në tavane dhe depërton në hapësirën e
brendshme. (Home Energy Saving Series: Energy Efficient Roofing Options, 2017)
2.3.7. Izolimi
Kudo që është e mundur, preferohen nivele të larta të izolimit. Izolimi vlerësohet në terma
të vlerës R. Materialet me vlerën R më të lartë janë izolues më të mirë dhe kështu kursehen
shpenzimet e ftohjes dhe ngrohjes. Izolimi me vlerë të lartë R përdoret më shumë në tavane
sesa në mure dhe dysheme. Cilësia e instalimit të izolimit është gjithashtu shumë e
rëndësishme. Një studim i Kalifornisë ka treguar se nëse mbetet një hapësirë boshe prej 4%
në tekstil me fije qelqi(fiberglass), zvogëlohet efektiviteti i saj me 50%. (T.Barton, 1998)
Izolimi e redukton depërtimin e nxehtësisë përmes mureve, çatisë apo edhe kanaleve. Një
ndërtesë e izoluar mirë, pengon largimin e ajrit të ngrohtë gjatë dimrit dhe ajrit të freskët
gjatë verës dhe kështu zvogëlon sasinë e energjisë që nevojitet për ngrohje dhe ftohje.
Përmirësimi i izolimit në strukturat e vjetra mund të ul shpenzimet e ngrohjes dhe ftohjes
për 20%. Sa më mirë që izolohen muret, dyshemetë dhe çatitë aq më shumë zvogëlohen
nevojat për ngrohje dhe ftohje. Izolimi i çatisë është veçanërisht i rëndësishëm për ruajtjen
e ajrit të ngrohtë brenda në klimat e ftohta. Ndërtesat që kanë ngrohje qendrore dhe klimën
për kondicionim të ajrit, kanalet apo gypat e rrjedhjes mund të ulin efikasitetin deri në 20%.
Prandaj këto gypa duhet të izolohen mirë për të lejuar ajrin e ngrohtë dhe të freskët të
qarkullojë aty ku duhet sa më me efikasitet që është e mundur. (Steffan, 2019)
2.3.8. Kontrolli i lagështisë dhe rrjedhjes së ajrit
Kontrolli i lagështisë është një element i rëndësishëm i mbështjellësit të ndërtesës. Nëse ajri
i lagët bie në kontakt me një sipërfaqe të ftohtë, ndodh kondensimi dhe uji do të shkaktojë
dëme. Nëse izolimi bëhet i lagët, vlera R zvogëlohet. Një mënyrë për të kontrolluar
lagështinë është shmangia e urave termike të tilla si ato nga profilet metalike që krijojnë një
vend të ftohtë për t’u formuar lagështi. Një metodë tjetër është mbyllja e zonave ku mund të
ndodh infiltrimi i ajrit si: pjesëve përreth prizave elektrike, ndërprerësave, instalimeve
hidraulike, instalimeve elektrike, dhe ato të ngrohjes dhe ftohjes. Pengesat e avullit
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gjithashtu mund të përdoren për kontrollimin e lagështisë. Format e pengesave të avullit
mund të jenë: fletë polietileni, ngjyra të përshkueshmërisë së ulët, tapeta të ndryshme dhe
folje muri etj. Izolimi fiberglass ka tiparin e pengesës së avullit të ndërtuar në material.
Ajri infiltrohet brenda dhe jashtë një ndërtese nëpër çdo vrimë, kënd dhe qarje. Rreth një e
treta e këtij ajri depërton përmes hapjeve në tavane, mure dhe dysheme të një ndërtese.
Kontrollimi i rrjedhjes së ajrit mund të arrihet përmes përdorimit të pengesave të infiltrimit
të ajrit ose të reduktuesëve të ajrit. Pengesat e infiltrimit të ajrit përbëhen nga një
komponent i papërshkueshëm nga ajri që është i mbyllur në të gjitha nyjet dhe depërtimet
me qëllim për të bërë ndërtesën hermetike. Një pjesë e madhe e kontrollit të rrjedhjes së
ajrit përfshin mbylljen e të gjitha nyjeve të tilla si në dritare dhe dyer, me trakat izoluese
dhe me gomat e dritareve. Vendosja e trakës izoluese rreth kornizës dhe gomat rreth
hapjeve janë metodë e lirë dhe e lehtë për të kursyer energjinë. Kur bëhet një ndërtesë
hermetike, duhet të parashikohet një ventilim adekuat për të siguruar cilësi të mirë të ajrit të
brendshëm dhe qarkullimin e ajrit brenda ndërtesës. (T.Barton, 1998)
2.4. Pse është e rëndësishme përmirësimi i performancës energjetike të këtyre
ndërtesave?
Ka shumë arsye se pse duhet të përmirësohet efiçienca e energjisë duke filluar nga
përfitimet mjedisore dhe financiare e deri te shëndeti mendor dhe fizik. Energjia është një
çështje kritike ekonomike dhe ndërtesat duhet të marrin parasysh këtë çështje pasi që
konsumojnë sasi të madhe të energjisë. Ndërtimet efikase ofrojnë mundësi për të kursyer
paratë dhe për të reduktuar emetimet e gazrave serrë. Burimet e tanishme energjetike (nafta,
thëngjilli, gazi natyror) nuk janë të ripërtërishme dhe sasitë e tyre janë të kufizuara ose nuk
mund të zëvendësohen aq shpejtë sa ato konsumohen. Vlerësimet në lidhje me sasinë e
mbetur të këtyre burimeve ndryshojnë dhe mbështjetja në këto burime nuk është e
qëndrueshme si dhe përfshin procese gjithnjë e më të dëmshme, furnizime të pasigurta,
rritje të çmimeve dhe cënueshmëri të sigurisë kombëtare. Pasi që ndërtesat konsumojnë
rreth 40% të energjisë, ato kontribuojnë në këto probleme. (Green Building 101: Why is
energy efficiency important?, 2014)
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Kursime financiare – ndërtesat që operojnë në mënyrë më efikase kanë një kërkesë të
reduktuar të energjisë; kjo do të thotë kosto më të ulët. Përmirësimet e karakteristikave
termike të ndërtimit si izolimi i duhur që ndihmon në uljen e nevojave për ngrohje dhe
ftohje, mund të ndihmojnë në zbritjen e faturave për 20 deri në 30%. (Why Energy
Efficiency is So Important )
Zvogëlimi i karbonit – duke gjeneruar më pak energji, ndërtesat lëshojnë më pak gazra. Kjo
do të thotë përmirësim i performancës mjedisore. (Why is energy efficiency important?)
Ruajtjen e mjedisit – zvogëlimi i konsumit të energjisë ndikon në zvogëlimin e sasisë së
energjisë të liruar nga termocentralet duke zvogëluar sasinë e lëndëve djegëse fosile dhe
njëkohësisht duke ndihmuar në ruajtjen e burimeve natyrore të tokës dhe mbrojtjen e
ekosistemit nga shkatërrimi. Përmirësimet termike të ndërtimit ndihmojnë në mbrojtjen e
ajrit dhe parandalimin e ndryshimeve klimatike. (How Does Saving Energy Help The
Environment)
Rritja e sigurisë – reduktimi i kërkesës për energji zvogëlon varësinë nga importi i
thëngjillit, naftës dhe gazit. Kjo do të thotë se efikasiteti i energjisë luan rol të rëndësishëm
në sigurimin e energjisë për gjeneratat e ardhshme. (Energy security )
2.5. Përvojat e trajtimit të ndërtesave shumë-banesore në vendet Europiane
2.5.1. Ndërtesat banesore në Laajasalo, Helsinki
Për të shpërndarë masën e njerzve që lëviznin nga fshatrat finlandeze në qytete, në vitet e
60-ta dhe 70-ta u ndërtuan zona të mëdha banimi nga elemente të betonit të parafabrikuar.
Kjo teknologji bëri të mundur që për një periudhë të shkurtër kohore të strehoj qindra
mijëra familje. Për të bërë procesin të shpejtë dhe ekonomikisht të mundshëm, u
implementuan zgjidhjet standarde si plani urbanistik dhe plani i përdhesës, në të gjitha
zonat e reja të strehimit. Pas 30-40 vitesh, problemet që u shfaqën në këto ndërtesa janë
shumë të ngjashme dhe kështu u rrit numri i banesave që kishin nevojë për renovime në të
gjithë Finlandën.
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Karakteristikat më të zakonshme të këtyre ndërtesave ishin: blloqe lineare që shërbejnë për
3-4 apartamente, ndërtesa 3-katëshe pa ashensorë ose ndërtesa 5-8 katëshe me ashensorë,
hapësira dhe shërbime të përbashkëta në katin përdhesë dhe/ose bodrum, fasada të përbëra
nga elemente modulare (zakonisht përsëritëse), dritare dyshe me xham treshtresor (2+1),
ballkone modulare për të gjitha apartamentet me më shumë se një dhomë, çati të rrafshta,
dhoma të përbashkëta për larjen dhe tharjen e rrobave, sauna e përbashkët (me ngrohje
elektrike) me dushe dhe dhomat e veshjes, dhoma dushi pa pllakë dushi (dyshemeja me
pjerrtësi për daljen e ujit), banjat me vaskë etj. Teknologjitë më të zakonshme të përdorura
në ato ndërtesa banimi ishin: ngrohja qendrore dhe e siguruar nga rrjeti i ngrohjes qendrore,
radiatorë me bazë uji në të gjitha dhomat dhe në hapësirat e përbashkëta, ajr i freskët
përmes dritareve ose hapjeve në fasadë, furra elektrike në kuzhina por nuk kishte aspiratorë
në kuzhina etj. Kështu, kërkesat e reja po u bënin presion pronarëve të ndërtesave për të
përmirësuar performancën energjetike të ndërtesave. Elementet e ndërtesës që kanë nevojë
për ndërhyrje janë tubacionet (për ftohje dhe ngrohje të ujit), sistemi i ngrohjes përfshirë
rregullimin termostatik, dyert dhe dritaret e ballkonit dhe sistemi i ventilimit. Një ndërhyrje
e tillë integruese renovuese mund të prezantojë masat e efiçiencës së energjisë.

Ndërtesat me ballkone të reja
Ndërtesat me katin shtesë
Ndërtesat e reja

Fig 2. Banesat në Laajasalo, Helsinki

Këto ndërtesat janë një shembull i mirë i ndërtimit të banesave të fundit të viteve 60-ta.
Plani urban i tyre është tipik i asaj periudhe: blloqet lineare kanë lartësi të ndryshme për
shkak të topografisë së zonës. Ato janë të vendosura sipas një rrjeti pingul, me oborre të
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brendshme të hapura e të mëdha, të përdorura si sheshe lojrash dhe hapësira të gjelbërta për
banorët. Ndërtesat kanë të vendosura shkallët, me hyrje nga ana lindore dhe veriore, dhe
ballkonet në jug dhe perëndim. Ato kanë çati të rrafshta, muret mbajtëse nga betoni, dhe
fasadat nga elementet sanduiç të parafabrikuara me një shtresë përfundimtare nga betoni i
lëmuar. Problemet kryesore që çojnë në renovimin e tërësishëm ishin: tubacionet, si nga
ngrohja ashtu edhe nga uji, ishte në gjendje të dobët dhe duhej të zëvedësoheshin, elementet
e fasadës kishin probleme serioze, të zakonshme për këtë lloj strukture: izolim të
pamjaftueshëm të mureve dhe dritareve, përkeqësim i fasadës nga kushtet klimatike, kulmet
kishin probleme me izolimin dhe shtresat për mbrojtjen nga motin, dhe kishin nevojë
urgjente për ndërhyrje, gjysma e ndërtesave nuk kishin ashensorë, duke krijuar probleme të
lëvizjes për një popullsi gjithnjë e më të plakur.

Fig 3. Pamje të shkallëve dhe ballkoneve nga njëra anë, sistemi i ventilimit dhe shembulli i izolimit të mureve

Për renovim të këtyre elementeve duhej prishje e pjesshme e instalimeve dhe pllakave në
banjot dhe kuzhinat ekzistuese. Për këtë arsye u bë renovimi dhe përmirësimi i banjove dhe
kuzhinave, ndërrimi i dritareve dhe dyerve të ballkoneve, shtimi i izolimit në fasada dhe
çati dhe riparimi i strukturës mbajtëse të ballkoneve. Gjithashtu, u përmirësua sistemi i
ventilimit i të gjitha ndërtesave duke instaluar njësi mekanike të ventilimit me rikuperim të
nxehtësisë (efikasiteti 55-75%). Ngrohja sigurohet nga rrjeti i ngrohjes qendrore përmes një
nënstacioni të ngrohjes qendrore, nga ku ngrohja shpërndahet në ndërtesa përmes
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tubacioneve lokale. Të gjithë radiatorët me ujë kanë termostate që rregullohen dy herë në
vit nga shërbimet e mirëmbajtjes. Duke pas parasysh që paneli i jashtëm dhe izolimi
ekzisutes nuk ishin në gjendje të dobët, fasada ekzistuese ishte mbuluar me izolim të
jashtëm të ventiluar dhe llaç. Kjo përmirësoi vlerën U të të gjitha fasadave (nga 0.40
W/m²K në 0.17 W/m²K). Gjithashtu çative i’u shtua izolimi, duke ndryshuar vlerën U nga
0.35 W/m²K në 0.09 W/m²K. Dritaret e reja kanë vlerën U – 1.00 W/m²K.
Një strategji e rëndësishme, ishte për të rritur densitetin e zonës me qëllim të
subvencionimit të një pjese të renovimit të përgjithshëm dhe për të përmirësuar qasjen e
apartamenteve ekzistuese. Zgjidhja e miratuar ishte të shtonin një kat shtesë në blloqet e
poshtme (pa ashensorë), dhe të ndërtonin dy blloqe të veçanta brenda bazave të njejta.
Shtimi i një kati (gjithsej me 54 apartamente të reja) lejoi futjen e ashensorëve të rinjë në
blloqet e poshtme. Struktura e katit shtesë është shumë e lehtë, me qëllim për të mos e
rënduar strukturën ekzistuese. Gjithashtu, hapësirat e përbashkëta (lavanderi, sauna),
kopshte dhe sheshet e lojërave u renovuan dhe u përmirësuan në të njejtin intervenim.
Rezultatet përfundimtare janë shumë të kënaqshme dhe cilësia e zonës u përmirësua shumë.

Fig 4. Pamjet pas ndërhyrjeve

5.2.2. Blloku i banesave sociale Riihimäki, Helsinki
Blloku i banesave sociale i vendosur në periferi të Riihimäki në Finlandën jugore, ishte në
shkatërrim për vitet e fundit, e cila uli vlerën e saj dhe gjithashtu krijoi probleme sociale;
kishte nevojë për renovim urgjent.
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Fig 5. Banesat sociale në periferi të Riihimäki

Si rasti i mëparshëm, fasada e kësaj ndërtese ishte nga betoni. Në këtë rast, gjendja e dobët
e izolimit dhe paneli i jashtëm i elementeve sanduiç duhej të largoheshin dhe të
zëvendësoheshin. U propozua një intervenim rrënjësor, duke prezantuar një fasadë nga
druri, e cila përfshin jo vetëm izolimin dhe dritaret por gjithashtu kanalet e ventilimit dhe
shtresën e parë të llaçit të fasadës.

Fig 6. Fasada me kornizë druri

Zgjidhja që do të zbatohej ishte fituese në një konkurs (Innova renovations) dhe thekosi
rëndësinë e një fasade të re, të parafabrikuar dhe plotësisht të industrializuar, e arritshme
me një kosto të arsyeshme.
Ndërtesa shumëkatëshe e 33 apartamenteve me qira dhe një qendre kujdesi ditor, ndërtuar
në vitin 1975, u renovuan përmes kësaj ndërhyrje në kërkesat e shtëpisë pasive, ku kërkesat
e energjisë për ngrohje janë 25kw/m2. Renovimi përfshinte dyer dhe dritare të reja,
ballkone, izolim termik shtesë, dhe ventilim të ri mekanik me rikuperim efikas të ngrohjes
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(ndërruesi rrotullues i nxehtësisë). Cilësia e ajrit në shtëpi është e garantuar nga filterat e
ventilimit. Fasada e ndërtesës është skanuar me kamerë termike për të zbuluar humbjet e
nxehtësisë dhe gjithashtu u mat me laser dhe u modelua në dimensionimin e elementeve të
reja të fasadës që do të prodhoheshin në një fabrikë. Elementet përfundimtare do të
transportoheshin në vendin e ndërtimit dhe të ngriheshin vertikalisht, pasi secili element
kishte një lartësi prej katër kateve të plota (12m). Kjo metodë do të zvogëloj kohën e
ndërtimit në 5 muaj. Çatia e rrafshët në ndërtesë kishte nevojë për riparime dhe izolim
shtesë për të përmbushur standardet për efikasitet të energjisë. Transformimi i çatisë së
rrafshët në një çati të pjerrët nga druri ishte një veprim sfidues, pasi duhej të mbrohej nga
moti (shiu, ngrica, bora) në çdo kohë. Hapësirat nën kulmin e ri janë përdorur për kanalet e
ventilimit dhe për të akomoduar pajisjet teknike të ventilimit. Dritaret e reja, me xham të
dyfishtë, mbushje argoni dhe film selektiv, kanë një vlerë U – 0.66 W/m²K. Dyert e
ballkoneve kanë xham të trefishtë, mbushje argoni dhe film selektiv. Ballkonet e vjetra të
betonit të armuar u rrënuan dhe u zëvendësuan nga ballkonet me kornizë çeliku.

Fig 7. Largimi i izolimit të vjetër dhe paneli i jashtëm i fasadës

Sistemi i ri i ventilimit mekanik është i centralizuar, për mirëmbajtje më të lehtë dhe për të
garantuar një cilësi më të mirë të ajrit të brendshëm, pasi filterat duhet të ndërrohen 2-3
herë në vit, gjë që do të ishte gati e pamundur nëse do të kishin njësi individuale në secilin
apartament. Para renovimit, ngrohja qendrore dhe uji i nxehtë i ndërtesës prodhohej me
energji elektrike. Gjatë renovimit të ndërtesës ka qenë e lidhur në rrjetin e ngrohjes
qendrore. Ngrohja origjinale e hapësirës sigurohej nga radiatorët elektrikë, të cilët nuk
kërkojnë tubacione, prandaj, për të shmangur ndërhyrjen e rëndë në strukturën e ndërtesës
së betonit, radiatorët elektrikë janë larguar dhe nuk janë zëvendësuar.
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Mbrojtja nga motit gjatë demolimit dhe instalimit të elemeteve të reja strukturore të
mbështjellësit të ndërtesës është siguruar dhe planifikuar me kujdes. Rëndësia e mbrojtjes
nga moti gjatë procesit të demolimit, deponimit dhe montimit është shumë e lartë, pasi çdo
shi ose kondensim i grumbulluar gjatë procesit do të qoj në lagështi dhe pason me shfaqjen
e mykut. Prandaj, çatia ishte e mbrojtur me një strukturë të përkohshme, pas së cilës mund
të përfundohet demolimi i hidroizolimit ekzistues dhe izolimit termik. Elementet e reja të
çatisë, që përfshinin përforcuesit nga druri dhe pllakën e çatisë nga druri, u ngritën nga një
vinç dhe u montuan në bazën e çatisë së thatë, ku në nënkulm (çatinë e mëhershme) u
instaluan tubacione të reja të izolimit dhe ventilimit. Elementet e reja të çatisë sigurojnë
mbrojtje të menjëhershme nga moti dhe shpejtojnë fazën e përfundimit (University, 2013).

Fig 8. Elementet e reja të çatisë dhe kanalet e ventilimit(majtas), fazat e renovimit me elemetet e
fasadës(djathtas)

Fig 9. Ndërtesa pas renovimit me fasadën, ballkonet e reja dhe çatinë e re me pjerrtësi
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
3.1. Gjendja aktuale në Kosovë
Që nga lufta e viteve 1998-1999, Kosova është përballur me furnizim jo të qëndrueshëm të
energjisë elektrike. Kosova nuk ka ndonjë sistem të qëndrueshëm të të dhënave mbi
energjinë e konsumuar por, të dhënat mbi konsumin e energjisë elektrike raportohen
rregullisht nga furnizuesit publik. Për shkak të humbjeve konstante teknike është e
pamundshme që të përcaktohet se ku shfaqen këto humbje (rreth 30%, në sektorin e
amvisërisë apo të shërbimeve, që janë dy sektorët me konsumin më të madh të energjisë).
Rreth 35% e energjisë elektrike në Kosovë përdoret për të ngrohur objektet banesore dhe
objektet që janë pronë e shërbyesve, qoftë publik apo privat. Por, sektori që konsumon më
së shumti energji elektrike është ai i amvisërisë (rreth 63%). Përveç faktit që konsumon
shumë energji elektrike, ky sektor gjithashtu konsumon sasi të mëdha të biomasës (drurit)
dhe derivateve të naftës. Kontributi i ngrohjes qendrore është shumë i ulët, dhe ofrohet
vetëm në Prishtinë, Gjakovë dhe Mitrovicë. Në Kosovë, deri më tani, nuk ka asnjë impiant
që bën prodhim të kombinuar të ngrohjes dhe energjisë elektrike, sepse në këtë mënyrë do
të kishte ndihmuar në efiçiencën e përgjithshme të energjisë. Kosova nuk mund të llogarisë
në zhvillimin e sistemit të gazit natyror në të ardhmen pasi nuk ka stabilimente vendore të
gazit natyror dhe nuk është e lidhur me Rrjetin Evropian të Gazit. Poashtu, pozita
gjeografike e Kosovës nuk ofron mundësi të ndërtimit të ndonjë terminali bregdetar të
GLN-së, dhe për këtë arsye, pothuajse të gjitha shërbimet energjetike (ngrohja e hapësirës,
gatimi, ngrohja e ujit) për sektorët e banimit dhe shërbimit mbulohen me energji elektrike,
biomasë, derivate të naftës dhe thëngjill. (Kosovo Energy Efficiency Action Plan (KEEP),
2011)
Si vend në tranzicion, Kosova po ballafaqohet me një kërkesë në rritje për burimet e
energjisë dhe e gjithë kjo është si rezultat i nivelit të ulët të efikasitetit, shkallës së madhe të
humbjes së energjisë, dhe pozitës së padëshiruar përballë tranzicionit ekologjik. Për tu
integruar në BE, Kosova duhet bindur planeve zhvillimore të partnerëve ndërkombëtarë.
Qeveria e Kosovës ka stagnuar me përmbushjen e kritereve të përcaktuara nga BE duke

31

krijuar një monopol në shpërndarjen e energjisë dhe një situatë të padëshirueshme dhe
shumë kaotike që kërcënon mirëqenien e çdo qytetari, të cilët tashmë janë të ndikuar nga
varfëria ekstreme. Rritja e kostos së energjisë është e pashmangshme dhe nuk mund të
parashikohet se kur dhe sa do të jetë. Rritja e kërkesës për energji nga ekonomitë familjare
kur aktiviteti ekonomik është relativisht i dobët duhet të shihet si një fakt kërcënues dhe një
tregues i qartë se masat aktuale të efiçiencës nuk funksionojnë në Kosovë. Përveç kërkesës
në rritje, një studim i kryer nga Konsorciumi i Shoqërisë Civile Kosovare për Zhvillimin e
Qëndrueshëm (KOSID) ka treguar rëndësinë e sezonalitetit, ku energjia elektrike është
shpenzuar dy herë më shumë gjatë dimrit në krahasim me verën. Ky përfundim është në
përputhje me rezultatet e një studimi të kryer nga Universiteti Amerikan në Kosovë dhe
Instituti i Teknologjisë Rochester (AUK-RIT) i cili nxjerr në pah gjendjen e keqe të zonave
të banimit në lidhje me izolimin termik. Nëse i krahasojmë këto dy indikatorë (sezonaliteti
dhe izolimi termik i dobët) me faktin se 55% e energjisë elektrike në Kosovë përdoret nga
familjet, atëherë ka nevojë që kjo çështje të trajtohet në mënyrë të ndryshme.
3.2. Gjendja aktuale në sektorin e amvisërisë
Përmirësimi i efiçiencës së energjisë është një çështje e Kosovës me shumë shtete të
zhvilluara. Edhe pse rezervat për energji llogariten të jenë "të pafundme", Qeveria duhet t'i
kushtojë vëmendje përdorimit më të zgjuar të energjisë në mënyrë që të ruajë furnizim të
qëndrueshëm dhe të sigurt. Përmirësimi i efiçiencës së energjisë që do të thotë zvogëlim i
kërkesës për energji elektrike, nuk është objektiv i lehtë për tu arritur. Kosova është
përballur me një kërkesë në rritje për energji elektrike. Në vitin 2013 është bërë një studim
nga ASK, që Kosova ka përdorur 3.3% më shumë energji sesa në vitin 2012. Familjet janë
konsumatorët më të mëdhenj të energjisë elektrike me 56.4%.
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Fig 10. Struktura e shpërndarjes së energjisë elektrike si një mesatare 2010-2013

Në figurën më lartë, tregohet rëndësia e ekonomive familjare në lidhje me efiçiencën e
energjisë. Është e qartë që amvisëritë konsumojnë më shumë energji e sidomos gjatë
sezonit të dimrit pasi që Kosova shpesh përballet me dimër më të ashpër prandaj konsumi i
energjisë është më i lartë gjatë muajit dhjetor, janar dhe shkurt. Këto humbje të energjisë
janë si rezultat i izolimit të dobët termik të ndërtesave të banimit. Sipas një studimit të
AUK-RIT, u konstatua që izolimi termik i ndërtesave të banimit është në gjendje të
mjerueshme: 63.7% e familjeve konsiderohen të mos kenë kulmet e izoluara, 52.9% nuk
kanë dritare me xham të dyfishtë dhe 69.5% nuk kanë mure të izoluara.
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Fig 11. Rezultatet e anketimit mbi izolimin termik të ndërtesave të banimit në Kosovë
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Sipas të dhënave të ASK-së, rreth 71% e ndërtesave të banimit tri dhomëshe (30%), katër
dhomëshe (26%), pesë dhomëshe (15%) ose vetëm një dhomëshe (3%), shumica prej tyre
nuk kanë instalime të ngrohjes. Pra shumica janë të detyruar të përdorin metoda të tjera të
ngrohjes dhe ky fakt tregon se 22% e konsumit të energjisë përdoret për qëllime të ngrohjes
pasi që ato nuk kanë instalim të ngrohjes qendrore dhe nuk kanë izolim të mirë termik.
(INDEP, 2014)
Sistemet e ngrohjes qendrore ka vetëm Prishtina, Gjakova dhe Mitrovica. Këto sisteme
mbulojnë vetëm 3% të kërkesës së ngrohjes së sektorit të amvisërisë në Kosovë.
Teknologjia e ngrohjes që shfrytëzohet aktualisht bazohet në lëndë djegësë të forta dhe në
naftë. Ky sektor përballet me teknologji të vjetër dhe humbjet komerciale dhe teknike janë
tejet të larta ndërsa tarifat ekzistuese nuk i mbulojnë tërësisht shpenzimet e furnizimit.
Lloji i energjisë

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Energji elektrike

312.1

350.98

383.27

321.27

415.79

429.25

Ngrohje qendrore

9.99

11.31

14.05

14.489

10.34

14.563

Tab 1. Konsumi i energjisë elektrike dhe ngrohjes qendrore (në ktoe)
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Fig 12. Furnizimi bruto i energjisë elektrike dhe ngrohjes për periudhën 2003-2008 (në ktoe dhe %)

34

Pra, sasia e energjisë elektrike të furnizuar (prodhim dhe import) është shtuar nga 312.1
ktoe në vitin 2003, në 429.79 ktoe në vitin 2008.
3.2.1. Konsumi final i energjisë për sektorin e amvisërisë 2003-2008

Konsumi i energjisë në sektorin e amvisërisë ndahet në pesë pjesë me karakteristika të
ndryshme: ngrohja e hapësirave, klimatizimi, ngrohja e ujit dhe gatimi, ndriçimi dhe
pajisjet tjera elektrike. Sektori i amvisërive zë vendin e parë sa i përket konsumit të
energjisë në Kosovë, duke shfrytëzuar 32.85%. Rrjedhimisht është e rëndësishme të dihet
se cili është potenciali për kursime të energjisë elektrike, biomasës, derivateve të naftës dhe
thëngjillit për njësi të shërbyer. Që nga viti 2000, furnizimi dhe kërkesa e energjisë për
ngrohje të hapësirave, gatimit dhe ngrohjen e ujit (për qka shfrytëzohet kryesisht druri si
lëndë djegëse) ka mbetur pak a shumë në një vijë. Pas vitit 2000 ka pasur një rënie të
theksuar të furnizimit të zonave të banimit me dru nga zonat malore. Kjo ka rezultuar me
rënie të madhe të shfrytzueshmërisë së drurit (që prehen ilegalisht) për këto qëllime dhe me
ngarkim të pajisjeve elektronike (nënstacioneve, linjave të bartjes dhe shpërndarjes).
Burimi i energjisë

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Thëngjilli (linjit)

4.6

2.2

3.9

3.6

2.2

8.3

Derivatet e naftës

35.4

30.1

38.4

39.7

25.0

34.8

Biomasë (dru për djegie)

108.2

108.2

108.2

108.2

108.2

108.2

Energji elektrike

178.5

188.2

203.3

211.1

198.9

210.4

Energji solare

0.05

0.05

0.06

0.08

0.09

0.09

Ngrohje qendrore

4.1

4.7

6.0

6.3

5.1

6.2

330.8

333.4

359.8

368.9

339.4

368.0

Total

Tab 2. Konsumi i energjisë në sektorin e amvisërisë (në ktoe)
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Fig 13. Konsumi i energjisë në sektorin e amvisërisë (në ktoe dhe %)

Energjia elektrike ka qenë kontribuesi kryesor në sektorin e amvisërisë dhe kjo është një
nga arsyet kryesore se pse Kosova është duke vuajtur nga këndvështrimi i sigurisë së
furnizimit. (Kosovo Energy Efficiency Action Plan (KEEP), 2011)
3.3. Ndërtesa banesore, Blloku – U2
Ndërtesa banesore që do të analizohet është blloku U2 në lagjen Ulpiana. Lagjja Ulpiana i
takon kryesisht llojit të ndërtesave kolektive. Ky bllok është projektuar nga arkitekti
P.Gajcanin dhe i takon arkitekturës së viteve të 70-ta. Blloqet e tjera janë pothuajse e njejta
arkitekturë si blloku U2.
Materialet e ndërtesës: Muret e ndërtesës janë nga bllokat giter. Pllakat e meskatit të
ndërtesës janë me sistem FERT. Mbulesa apo çatia është poashtu nga sistemi FERT dhe e
rrafshët. Hapësirat e brendshme (sipërfaqet e ngrohta) janë të shtruara me parket ndërsa
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koridoret (sipërfaqet e ftohta) me beton të përpunuar i cili përmban edhe rërë.

Fig 14. Gjendja ekzistuese - Blloku U2

Problemi: qëndron në faktin se kjo ndërtesë ka kaluar mbi 40 vite jetë prej kohës kur është
jetësuar, duke bërë që të jetë një nga ikonat e qytetit të Prishtinës. Problemet që shkaktojnë
humbje të mëdha të energjisë si pasojë e materialit të vjetër ndërtimor, bëjnë që të
ndërmirren hapa të mëtutjeshëm për zgjidhjen e problemeve të kësaj ndërtese. Në fotot e
gjendjes ekzistuese të ndërtesës vërehet shumëllojshmëria e materialeve dhe intervenimet
që kanë bërë banorët, të cilët ndër vite janë ballafaquar me probleme të humbjes së
energjisë. Idea qëndron në krijimin e alternativave për trajtimin e problemit apo konkretisht
në reduktimin e humbjes së energjisë dhe përdorimit efikas të saj.
Pyetjet hulumtuese:
1. Cila është gjendja ekzistuese e ndërtesave të banimit kolektiv të viteve të 70-ta në
qytetin e Prishtinës?
2. Cilat janë masat që duhet të ndërmirren për të arritur uljen e humbjeve termike
sipas rregullores teknike MMPH 04/18 për kërkesat minimale të performancës
energjetike të ndërtesave?
3. Sa arrijmë të ulim vlerat e humbjet termike në një ndërtesë ekzistuese pas
intervenimeve?
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4. METODOLOGJIA
Mënyra e realizimit të studimit është padyshim një pjesë e rëndësishme e punës për arsye se
mos-përshtatja e metodologjisë dhe metodave mund të vështirësoj pasqyrimin e problemit,
madje në disa raste devijon gjithë studimin.
Metodologjia dhe metodat në këtë projekt hulumtues janë zgjedhur duke u bazuar në
natyrën e problemit dhe llojin e të dhënave që janë mbledhur dhe analizuar për t’i dhënë
përgjigje pyetjes së shtruar. Gjatë realizimit të studimit për shkrimin e pjesës teorike do të
përdoren të dhënat sekondare, të cilat paraqesin të dhëna të mbledhura, përpunuara,
analizuara dhe publikuara më herët për ndonjë kërkim apo për ndonjë qëllim tjetër.
Përpjekjet do të fokusohen në sigurimin e besueshmërisë së burimit të të dhënave duke
përfshirë sondazhe, statistika nga institucione publike, kërkime online, publikime për
industrinë e ngjashme, literatura të përshtatshme për temën në fjalë.
Të dhënat sekondare japin një ide rreth realizimit të studimit por nuk i japin zgjidhje
problemit. Prandaj për gjetjen e zgjidhjes së problemit do të shfrytëzohen të dhënat primare
që do të mblidhen në teren. Mbledhja e të dhënave përfshinë analizimin e projektit të
ndërtesës, specifikimeve teknike, matjet dhe mbledhja e të dhënave teknike në teren dhe
gjithashtu, mjet mbledhës do të përdoret një pyetësor i strukturuar dhe i organizuar mjaft
mirë, i cili do të shërbej për të intervistuar banorët e lagjes Ulpiana. Metodologjia e
përdorur gjatë punës kërkimore është ajo kualitative pra cilësore e hulumtimit.
Përmes të dhënave sekondare do ofrojmë përgjigje për pyetjet hulumtuese, ndërsa përmes
të dhënave primare do të përpiqemi të ofrojmë përgjigje për problemin ekzistues.
Për analizën e rezultateve do të përdoret metoda krahasuese përmes së cilës do të
gjenerojmë përfundimet dhe ofrojmë rekomandimet.
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Analiza : Humbjet e energjisë përmes transmisionit dhe potenciali për kursim të energjisë;

Metoda: Mbledhja, analizimi dhe përpunimi i të dhënave teknike, arritja e efiçiencës së
energjisë, krahasimi i gjendjes ekzistuese me gjendjen e propozuar;

Fokusi: Aplikimi i masave renovuese për arritjen e uljes së konsiderueshme të humbjeve
termike konform Rregullores MMPH nr.04/18 për kërkesat minimale të performancës
energjetike të ndërtesave, drejtë realizimit të rritjes së komoditetit jetësor dhe kursimit të
energjisë në përgjithësi.

Përzgjedhja e ndërtesës

Analizimi i gjendjes
ekzistuese dhe
identifikimi i humbjeve
termike

Analizimi i ndërtesës
për kursim të energjisë

Ruajtja dhe kursimi i
energjisë

Aplikimi i tyre në
ndërtesë

Përzgjedhjae
alternativave të
mundshme për kursim

Fig 15. Zhvillimi strukturor i konceptit

39

5. ANALIZA E GJENDJES EKZISTUESE TË NDËRTESËS
5.1. Informatat e përgjithshme rreth ndërtesës

Lagjja Ulpiana është një ndër lagjet më të populluara në Prishtinë. Lagjja Ulpiana
kufizohet:
-

Në veri me qendrën universitare – rruga “Eqrem Qabej”,

-

Në perëndim me lagjen Dardania – rruga “Bulevardi i Dëshmorëve”,

-

Në lindje me qendrën e studentëve dhe me bregun e diellit – rruga “Agim
Ramadani”,

-

Në jug me QKUK-në – rruga “Fehmi Lladrovci”.

Fig 16. Situacioni i gjerë i lagjes Ulpiana
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Lagjja Ulpiana kryesisht i takon llojit të ndërtimit me ndërtesa kolektive.
 Blloku që do të trajtohet është blloku U2 me etazhitet B+P+4K. Blloku është
projektuar nga ark. P.Gajcanin dhe i takon periudhës së viteve 70-ta.

Fig 17. Situacioni i ngushtë - Blloku U2

5.2. Diellosja dhe hijëzimet

Klima e Kosovës ka lidhje me pozitën e saj gjeografike. Kosova ndodhet në brezin e
mesëm klimatik verior dhe i nënshtrohet ndikimeve mesdhetare-kontinentale dhe
evropiane-kontinentale.
 Diellosja mesatare vjetore – 2079 orë,
 Diellosja mesatare ditore – 5.7 orë.
Temperatura mesatare vjetore e ajrit është 9°C. Në vendin tonë paraqiten të gjitha format e
rreshjeve atmosferike. Në përgjithësi klima e Kosovës është mesatare e nxehtë dhe me
lagështi. (Klima e Kosovës, 2016)
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5.2.1. Diellosja e ndërtesës

lindja e diellit

rrezatimi gjatë ditës

perëndimi i diellit

Stina e Pranverës – 21 Mars
 05:39 – lindja e diellit
 11:43 – dielli gjatë ditës
 17:48 – perëndimi i diellit

Fig 18. Diellosja gjatë muajit Mars

Stina e Verës – 21 Qershor
 04:58 – lindja e diellit
 12:38 – dielli gjatë ditës
 20:17 – perëndimi i diellit

Fig 19. Diellosja gjatë muajit Qershor
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Stina e Vjeshtës – 21 Shtator
 06:31 – lindja e diellit
 12:26 – dielli gjatë ditës
 18:21 – perëndimi i diellit

Fig 20. Diellosja gjatë muajit Shtator

Stina e Dimrit – 21 Dhjetor
 07:03 – lindja e diellit
 11:34 – dielli gjatë ditës
 16:05 – perëndimi i diellit

Fig 21. Diellosja gjatë muajit Dhjetor

Diellosjae ndërtesës, ora 12:00

21 Mars

21 Qershor

21 Shtator

21 Dhjetor

42.98 %

32.06 %

39.72 %

61.02 %

(SunCalc)
Tab 3. Diellosja e shprehur në % gjatë katër stinëve

43

5.2.2. Hijëzimet

Fig 22. Hijëzimi gjatë muajit Mars

Fig 23. Hijëzimi gjatë muajit Qershor

Fig 24. Hijëzimi gjatë muajit Shtator

Fig 25. Hijëzimi gjatë muajit Dhjetor

Hijëzimi i ndërtesës, ora 12:00

21 Mars

21 Qershor

21 Shtator

21 Dhjetor

57.01 %

67.93 %

60.27 %

38.97 %

(SunCalc)
Tab 4. Hijëzimi i shprehur në % gjatë katër stinëve
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5.3. Gjeometria e ndërtesës
5.3.1. Bazat e ndërtesës

Fig 26. Baza e bodrumit
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Fig 27. Baza e përdhesës
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Fig 28. Baza e katit karakteristik
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Fig 29. Baza e çatisë
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5.3.2. Prerjet e ndërtesës

Fig 30. Prerja tërthore - prerja A-A
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Fig 31. Prerja gjatësore - prerja B-B
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5.3.3. Sipërfaqet, vëllimi dhe faktori i formës

Faktori i formës së një ndërtese është një masë e kompaktësisë së ndërtesës dhe shpreh
raportin mes mbështjellësit termik të ndërtesës dhe vëllimit të saj. Zona e mbështjellësit
termik është zona që ndan zonat e ambientit të brendshëm dhe atij të jashtëm. Si rezultat,
humbjet e nxehtësisë përmes mbështjellësit termik përbëjnë përqindje të madhe të
përdorimit të përgjithshëm përfundimtar të energjisë së një ndërtese në klimat e ftohta.
Sipërfaqja
S = S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6
S = 371.08 + 371.08 + 363.65 + 253.11 + 253.11 + 374.00
S = 1,986.03 m2

Vëllimi
V = H x S e bazës
V = 17.51 x 371.08
V = 6,497.61 m3

Faktori i formës
fo = S/V
fo = 1,986.03 / 6,497.61
fo = 0,3056 m-1
Ndërtesat me një faktor të formës më të lartë janë më pak kompakte dhe për këtë arsye kanë
një sipërfaqe më të madhe të mbështjellësit termik në proporcion me vëllimin e tyre dhe për
këtë arsye humbjet e nxehtësisë janë më të mëdha. Madhësia e ndërtesës ndikon në faktorin
e formës. Ndërtesat më të mëdha duhet të kenë faktor më të ulët të formës. Pra, ndërtesa në
rastin tonë me faktorin e formës 0,3056 m-1 , rezulton pozitive kompakte.
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5.3.4. Foto të gjendjes aktuale të ndërtesës

Fig 32. Gjendja aktuale e ndërtesës

52

5.4. Përbërja materiale e komponenteve të mbështjellësit termik

5.4.1. Muret

-

Materialet e mureve të bodrumit: beton arme;

-

Materialet e mureve të përdhesës dhe kateve: giter bllok (argjilë), d- 20x25x20cm;
të finalizuara me llaç.

5.4.2. Dyshemeja

-

Themel pllaka e bodrumit: beton arme;

-

Pllakat e meskateve: sistemi FERT;

-

Hapësirat e ngrohta në përdhesë dhe kate shtresë finale kanë: parket;

-

Hapësirat e ftohta (koridoret) në përdhesë dhe kate shtresë finale kanë: shtresë
betoni me gur të fraksionit 01 & 02 e lameluar.

5.4.3. Çatia

-

Pllaka mbulesë e çatisë: sistemi FERT;

-

Shtresë betoni për të mundësuar rënien 3%;

-

Shtresat hidroizoluese dhe termoizoluese;

-

Materiali i mureve të atikës së çatisë: beton i parafabrikuar.
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5.5. Dritaret dhe dyert, lloji, dimensioni dhe numri i tyre

5.5.1. Dritaret
Materialet e dritareve: druri, PVC dhe metal;
Specifikat e dritareve të drurit: janë nga druri i thatë i bredhit, nga qelqi i izoluar me
xham dyshtresorë në një kornizë plastike. Disa kanë roleta të plastikës me strukturë të
drurit.
Specifikat e dritareve nga PVC: janë nga materiali i plastikës, nga qelqi i izoluar me
xham dyshtresorë. Disa kanë roleta të bardha plastike.
Specifikat e dritareve nga metali: janë dritaret vertikale të koridorit të bërthamës së
ndërtesës, me xham njështresorë.
5.5.1.1. Dimensionet dhe numri i tyre

10 hapje

10 hapje

20 hapje

14 hapje
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10 hapje

10 hapje

20 hapje

1 hapje

1 hapje

3 hapje

5 hapje

Fig 33. Grupimi i dritareve sipas dimensioneve dhe numrit të hapjeve

Dritaret nga druri

Dritaret nga PVC

Dritaret nga metali

Numër

41

58

5

metër2

167.90

203.93

35.80

Tab 5. Klasifikimi i dritareve sipas materialit - në numër dhe m2
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5.5.2. Dyert

Materialet e dyerve të jashtme: hekur;
Specifikat e dyerve: janë nga hekuri të ngjyrosura me ngjyrë të llakut (ngjyrë të
yndyrshme), me xham 5mm.

2 hapje
Fig 34. Dyert sipas dimensioneve dhe numrit të hapjeve

Dyert nga metali
Numër

2

m2

14.22
Tab 6. Klasifikimi i dyerve sipas materialit - në numër dhe m2
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5.5.3. Hapjet në fasada
druri



Fasada Perëndimore



Fasada Jugore



Fasada Lindore

PVC

metal

Fig 35. Hapjet në fasada sipas materialit
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5.6. Raporti sipërfaqe solide – sipërfaqe transparente

Fasada Perëndimore

Fasada Jugore

Fasada Lindore

Fasada Veriore

Fig 36. Sipërfaqja solide dhe transparente

Sipërfaqe solide

Sipërfaqe transparente

SIPËRFAQE TOTALE

m2

%

m2

%

m2

%

Fasada Perëndimore

193.42

15.55

180.58

14.51

374

30.06

Fasada Jugore

202.35

16.27

50.76

4.08

253.11

20.35

Fasada Lindore

195.87

15.74

167.78

13.49

363.65

29.23

Fasada Veriore

253.11

20.35

0.00

0.00

253.11

20.35

TOTAL

844.75

67.91

399.12

32.08

1243.87

99.99

Tab 7. Llogaritja e raportit të sipërfaqeve solide dhe transparente në m2 dhe %
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5.7. Identifikimi i urave termike

Ura termike është sipërfaqja/elementi me rrjedhë më të madhe të nxehtësisë në
mbështjellësin termik, si pasojë e depërtimit të izolimit termik. Nxehtësia rrjedh nga
hapësirat e ngrohta në ato të ftofta, dhe atë përmes materialeve me rezistencë më të vogël
termike R, apo me kalueshmëri të lartë termike U. Efektet e zakonshme të urave termike
janë:


ulje të temperaturave të brendshme lokale,



krijimi i lagështisë në elemente konstruktive,



humbje të konsiderueshme të nxehtësisë që shkakton konsum më të madh të
energjisë, probleme me lagështi, degradim të elementeve konstruktive.

Fasada Perëndimore

Fasada Jugore

Fasada Lindore

Fasada Veriore

Fig 37. Identifikimi i urave termike në vijat konstruktive
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5.8. Kalkulimi i humbjeve termike sipas gjendjes aktuale

5.8.1. Muret e bodrumit

KOEFICIENTI I PËRQUESHMËRISË λ
Shtresa [cm]

W/mK

Hidroizolim – 2.0
Beton arme – 30.0

0.23
2.33

Tab 8. Shtresat dhe faktorët e mureve të bodrumit

Fig 38. Detali 01 - muret e bodrumit
MURET E BODRUMIT
Rsb = 0.13

1

Kalkulimi për rezistencën e
secilit material të vendosur
në muret e bodrumit

r1 = 0.02/0.23 = 0.0869 W/m2K
r2 = 0.30/2.33 = 0.1287 W/m2K
Rsj = 0.04
U = 1/Rsb + r1 + r2 + Rsj

2

Kalkulimi i U faktorit për
të gjitha shtresat e mureve
të bodrumit

U = 1/0.13 + 0.0869 + 0.1287 + 0.04
U = 1/ 0.3856
U = 2.5933 W/m2K
q = U x (Tb – Tj)
q = 2.5933 W/m2K (20°C – (–5 °C))

3

Kalkulimi i rrjedhës së
nxehtësisë

q = 2.5933 x 30°C
q = 64.832 W/m2
Tb = 20°C
2

Tsb = Tb – Rsb x q = 20°C – 0.13[m K/W] x 64.832 W/m2 = 20°C – 8.428 = 11.572°C
4

Kalkulimi i ndryshimit të
temperaturës
(humbjet termike)

T1 = Tsb – r1 x q = 11.572 – 0.0869 x 64.832 = 11.572 – 5.633 = 5.939°C
Tsj = T1 – r2 x q = 5.939 – 0.1287 x 64.832 = 5.939 – 8.343 = – 2.404°C
Tj = Tsj – Rsj x q = – 2.404 – 0.04 x 64.832 = – 2.404 – 2.593 = – 4.997°C

Tab 9. Kalkulimet e kalueshmërisë termike të mureve të bodrumit
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5.8.2. Muret e jashtme (fasadë)

KOEFICIENTI I PËRQUESHMËRISË λ
Shtresa [cm]

W/mK

Llaq
– 2.0
1.60 λ
KOEFICIENTI
I PËRQUESHMËRISË
Giter bllok – 30.0
0.48
Shtresa [cm]
W/mK
Llaq – 2.0
1.60

Tab 10. Shtresat dhe faktorët e mureve të jashtme (fasadës)

Fig 39. Detali 02 - muret e jashtme (fasadë)
MURET E JASHTME (FASADË)
Rsb = 0.13

1

Kalkulimi për rezistencën e
secilit material të vendosur
në muret e jashtme

r1 = 0.02/1.60 = 0.0125 W/m2K
r2 = 0.30/0.48 = 0.625 W/m2K
r3 = 0.02/1.60 = 0.0125 W/m2K
Rsj = 0.04
U = 1/Rsb + r1 + r2 + r3 + Rsj

2

Kalkulimi i U faktorit për
të gjitha shtresat e mureve
të jashtme

U = 1/0.13 + 0.0125 + 0.625 + 0.0125 + 0.04
U = 1/ 0.82
U = 1.2195 W/m2K
q = U x (Tb – Tj)
q = 1.2195 W/m2K (20°C – (–10 °C))

3

Kalkulimi i rrjedhës së
nxehtësisë

q = 1.2195 x 30°C
q = 36.585 W/m2
Tb = 20°C
2

Tsb = Tb – Rsb x q = 20°C – 0.13[m K/W] x 36.585 W/m2 = 20°C – 4.7560 = 15.244°C
4

Kalkulimi i ndryshimit të
temperaturës
(humbjet termike)

T1 = Tsb – r1 x q = 15.244 – 0.0125 x 36.585 = 15.244 – 0.4573 = 14.7867°C
T2 = T1 – r2 x q = 14.7867 – 0.625 x 36.585 = 14.7867 – 22.8656 = 8.0789°C
Tsj = T2 – r3 x q = 8.0789 – 0.0125 x 36.585 = – 8.0789 – 0.4573 = – 8.5362°C
Tj = Tsj – Rsj x q = – 8.5362 – 0.04 x 36.585 = – 8.5362 – 1.4634 = – 9.9996°C

Tab 11. Kalkulimet e kalueshmërisë termike për muret e jashtme (fasadë)
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5.8.3. Pllaka e meskatit

KOEFICIENTI I PËRQUESHMËRISË λ

Fig 40. Detali 03 - pllaka e meskatit

Shtresa [cm]

W/mK

Parket – 2.5
Hidroizolim – 2.5
Folie pervibruese
Pllakë dërrase – 1.0
Lyerje bitumeni
“Fert” beton – 16.0 + 4.0
Llaq – 2.0

0.15
0.23
0.15
2.33
1.60

Tab 12. Shtresat dhe faktorët e pllakës së meskatit
PLLAKA E MESKATIT
Rsb = 0.13
r1 = 0.025/0.15 = 0.1666 W/m2K
r2 = 0.025/0.23 = 0.1086 W/m2K

1

Kalkulimi për rezistencën e
secilit material të vendosur
në pllakën e meskatit

r3 = 0.01/0.15 = 0.0666 W/m2K
r4 = 0.20/2.33 = 0.0858 W/m2K
r5 = 0.02/1.60 = 0.0125 W/m2K
Rsj = 0.04
U = 1/Rsb + r1 + r2 + r3 + r4 + r5 + Rsj

2

Kalkulimi i U faktorit për të
gjitha shtresat e pllakës së
meskatit

U = 1/0.13 + 0.01666 + 0.1086 + 0.0666 + 0.0858 + 0.0125 + 0.04
U = 1/ 0.6101
U = 1.6390 W/m2K
q = U x (Tb – Tj)
q = 1.6390 W/m2K (20°C – (–10 °C))

3

Kalkulimi i rrjedhës së
nxehtësisë

q = 1.6390 x 30°C
q = 49.17 W/m2
Tb = 20°C
2

Tsb = Tb – Rsb x q = 20°C – 0.13[m K/W] x 49.17 W/m2 = 20°C – 6.3921 = 13.6079°C
T1 = Tsb – r1 x q = 15.244 – 13.6079 x 0.1666 x 49.17 = 13.6079 – 8.1917 = 5.4162°C
4

Kalkulimi i ndryshimit të
temperaturës
(humbjet termike)

T2 = T1 – r2 x q = 5.4162 – 0.1086 x 49.17 = 5.4162 – 5.3398 = 0.0764°C
T3 = T2 – r3 x q = 0.0764 – 0.0666 x 49.17 = 0.0764 – 3.2747 = – 3.1983°C
T4 = T3 – r4 x q = 3.1983 – 0.0858 x 49.17 = 3.1983 – 4.2187 = – 7.417°C
Tsj = T4 – r5 x q = – 7.417– 0.0125 x 49.17 = – 7.417 – 0.6146 = – 8.0316°C
Tj = Tsj – Rsj x q = – 8.0316 – 0.04 x 49.17 = – 8.0316 – 1.9668 = – 9.9984°C

Tab 13. Kalkulimet e kalueshmërisë termike të pllakës së meskatit
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5.8.4. Pllaka e çatisë
KOEFICIENTI I PËRQUESHMËRISË λ
Shtresa [cm]

W/mK

Shtresë rëre – 5.0
Folie gjeotekstil
Termoizolim – 2.0
Hidroizolim i ngrohtë – 2kg/m2

0.04
0.23

Kondor – 0.4
Termoizolim – 2.0
Hidroizolim i ngrohtë – 2kg/m2
Kondor – 0.4

0.04
0.23

Shtresa [cm]

W/mK

Termoizolim – 1.5
Hidroizolim i ngrohtë –
6kg/m2
Termoizolim i ekspanduar
Hidroizolim i ngrohtë – 0.81kg/m2
Hidroizolim i ftohtë –
0.4kg/m2
Beton i varfër për rënie – 5.0
“FERT” beton 16.0 + 4.0
Llaq – 2.0

0.04
0.23
0.04
0.23
0.23
1.65
2.33
1.60

Tab 14. Shtresat dhe faktorët e pllakës së çatisë
Fig 41. Detali 04 - pllaka e çatisë
PLLAKA E ÇATISË
Rsb = 0.13
r1 = 0.02/0.04 = 0.5 W/m2K
r2 = 0.01/0.23 = 0.0434 W/m2K
r3 = 0.02/0.04 = 0.5 W/m2K
r4 = 0.01/0.23 = 0.0434 W/m2K
r5 = 0.015/0.04 = 0.375 W/m2K
1

Kalkulimi për rezistencën e
secilit material të vendosur
në pllakën e çatisë

r6 = 0.01/0.23 = 0.0434 W/m2K
r7 = 0.02/0.04 = 0.5 W/m2K
r8 = 0.01/0.23 = 0.0434 W/m2K
r9 = 0.01/0.23 = 0.0434 W/m2K
r10 = 0.05/1.65 = 0.0303 W/m2K
r11 = 0.20/2.33 = 0.0858 W/m2K
r12 = 0.02/1.60 = 0.0125 W/m2K
Rsj = 0.04
U = 1/Rsb + r1 + r2 + r3 + r4 + r5 + r6 + r7 + r8 + r9 + r10 + r11 + r12 + Rsj

2

Kalkulimi i U faktorit për
të gjitha shtresat e pllakës
së çatisë

U = 1/0.13 + 0.5 + 0.0434 + 0.5 + 0.0434 + 0.375 + 0.0434 + 0.5 + 0.0434 + 0.0434 + 0.0303 +
0.0858 + 0.0125 + 0.04
U = 1/ 2.3906
U = 0.4183 W/m2K
q = U x (Tb – Tj)
q = 0.4183 W/m2K (20°C – (–10 °C))

3

Kalkulimi i rrjedhës së
nxehtësisë

q = 0.4183 x 30°C
q = 12.549 W/m2
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Tb = 20°C
2

Tsb = Tb – Rsb x q = 20°C – 0.13[m K/W] x 12.549 W/m2 = 20°C – 1.6313 = 18.3687°C
T1 = Tsb – r1 x q = 18.3687 – 0.5 x 12.549 = 18.3687 – 6.2745 = 12.0942°C
T2 = T1 – r2 x q = 12.0942 – 0.0434 x 12.549 = 12.0942 – 0.5446 = 11.5496°C
T3 = T2 – r3 x q = 11.5496 – 0.5 x 12.549 = 11.496 – 6.2745 = 5.2751°C
T4 = T3 – r4 x q = 5.2751 – 0.0434 x 12.549 = 5.2751 – 0.5446 = 4.7305°C

4

Kalkulimi i ndryshimit të
temperaturës
(humbjet termike)

T5 = T4 – r5 x q = 4.7305 – 0.375 x 12.549 = 4.7305 – 4.7058 = 0.0247°C
T6 = T5 – r6 x q = 0.0247 – 0.0434 x 12.549 = 0.0247 – 0.5446 = – 0.5199°C
T7 = T6 – r7 x q = – 0.5199 – 0.5 x 12.549 = – 0.5199 – 6.2745 = – 6.7944°C
T8 = T7 – r8 x q = – 6.7944 – 0.0434 x 12.549 = – 6.7944 – 0.5446 = – 7.339°C
T9 = T7 – r9 x q = – 7.339 – 0.0434 x 12.549 = – 7.339 – 0.5446 = – 7.8836°C
T10 = T9 – r10 x q = – 7.8836 – 0.0303 x 12.549 = – 7.8836 – 0.3802 = – 8.2638°C
T11 = T10 – r11 x q = – 8.2638 – 0.0858 x 12.549 = – 8.2638 – 1.0767 = – 9.3405°C
Tsj = T11 – r12 x q = – 9.3405 – 0.0125 x 12.549 = – 9.3405 – 0.1568 = – 9.4973°C
Tj = Tsj – Rsj x q = – 9.4973 – 0.04 x 12.549 = – 9.4973 – 0.5019 = – 9.9992°C

Tab 15. Kalkulimet e kalueshmërisë termike për pllakën e çatisë
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5.8.5. Lëvizja e temperaturave

Fig 43. Lëvizja e temperaturave në shtresat e
mureve të bodrumit

Fig 45. Lëvizja e temperaturave në shtresat e
pllakës së meskatit

Fig 42. Lëvizja e temperaturës në shtresat e
mureve të jashtme

Fig 44. Lëvizja e temperaturave në shtresat e
pllakës së çatisë
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5.9.5. Rezultatet e gjendjes ekzistuese
Muret – për të reduktuar humbjet e energjisë në ndërtesë nevojitet prezenca e materialeve
termoizoluese dhe hidroizoluese që në gjendjen ekzistuese mungojnë. Izolimi i duhur mund
të kursej deri në 30% shpenzimet për ngrohje. Një pjesë e madhe e energjisë humb në
mënyrë të panevojshme sidomos gjatë stinës së dimrit, dhe kjo për shkak të mungesës së
izolimit termik cilësor.

Dysheme (pllakë e meskatit) – bazuar në gjendjen ekzistuese pllaka e meskatit përmban
shtresat e nevojshme për efiçiencë të energjisë, pra nuk ka nevojë për ndërhyrje të mëdha,
përveq që të shtohet shtresa mbrojtëse e hidroizolimit dhe shtresa termoizoluese.
Çatia – pllaka e çatisë përmban shtresat të shumëllojshme dhe jo adekuate për kursim të
energjisë dhe ka nevojë për ndërhyrje.
Dritaret dhe dyert – janë të nevojshme për kursim të energjisë. Pothuajse gjysma e
dritareve ekzistuese janë nga druri të cilat janë të konsumuara. Dritaret nga metali janë në
koridoret e ndërtesës të cilat shkaktojnë humbje dhe duhet të zëvendësohen. Dera e hyrjes
është nga metali e cila gjithashtu duhet të zëvendësohet.
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5.10. Propozimet për ndërhyrje
5.10.1. Muret
Muret e ndërtesës janë një nga komponentet kryesore që shkaktojnë humbje të energjisë.
Izolimi i mureve çon në reduktimin e transmetimit termik dhe humbjet e nxehtësisë në
gjithë konstruktin e ndërtesës.
5.10.1.1. Muret e bodrumit
Duke marrë parasysh se bodrumi është i banueshëm atëherë edhe ndërhyrja në muret e
bodrumit është e nevojshme. Muret e bodrumit janë nga beton arme, dhe propozohet
aplikimi i shtresës termoizoluese.
5.10.1.2. Muret e jashtme (fasadë)
Muret e jashtme janë giter bllok dhe mungojnë shtresat izoluese. Aplikimi i termoizolimit
është një nga ndërhyrjet kryesore për të reduktuar përdorimin e energjisë.
5.10.2. Dysheme (pllakë e meskatit)
Pasi që pllakës së meskatit i mungon shtresa mbrojtëse e hidroizolimit dhe shtresa
termoizoluese. Propozohet të shtohet shtresa mbrojtëse e hidroizolimit dhe termoizolimi i
fortë STIRODUR t=4cm.
5.10.3. Çatia
Te pllaka e çatisë propozohet reduktimi i materialeve të panevojshme dhe aplikimi i
termoizolimit të fortë STIRODUR t=6cm.
5.10.4. Dritaret dhe dyert
Dritaret shkaktojnë shumë humbje të energjisë përmes xhamit dhe depërtimit të ajrit.
Propozohet që dritaret nga druri dhe metali do të zëvendësohen me dritare PVC me xham
tri shtresor. Dera e hyrjes propozohet Feal Termo (nga alumini).
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5.11. Kalkulimi i humbjeve termike sipas gjendjes së propozuar
5.11.1. Muret e bodrumit

KOEFICIENTI I PËRQUESHMËRISË λ
Shtresa [cm]

W/mK

Hidroizolim – 2.0
Beton arme – 30.0
Termoizolim EPSF – 15.0
Llaq – 2.0

0.23
2.33
0.036
1.60

Tab 16. Shtresat dhe faktorët e mureve të bodrumit
Fig 46. Detali 01 - muret e bodrumit
MURET E BODRUMIT
Rsb = 0.13
r1 = 0.02/0.23 = 0.0869 W/m2K
1

Kalkulimi për rezistencën e
secilit material të vendosur
në muret e bodrumit

r2 = 0.30/2.33 = 0.1287 W/m2K
r3 = 0.15/0.036 = 4.166 W/m2K
r4 = 0.02/1.60 = 0.0125 W/m2K
Rsj = 0.04
U = 1/Rsb + r1 + r2 + r3 + r4 + Rsj

2

Kalkulimi i U faktorit për
të gjitha shtresat e mureve
të bodrumit

U = 1/0.13 + 0.0869 + 0.1287 + 4.166 + 0.0125 + 0.04
U = 1/ 4.5641
U = 0.2191 W/m2K
q = U x (Tb – Tj)
q = 0.2191 W/m2K (20°C – (–5 °C))

3

Kalkulimi i rrjedhës së
nxehtësisë

q = 0.2191 x 30°C
q = 6.573 W/m2
Tb = 20°C
2

Tsb = Tb – Rsb x q = 20°C – 0.13[m K/W] x 6.573 W/m2 = 20°C – 0.854 = 19.146°C
T1 = Tsb – r1 x q = 19.146 – 0.0869 x 6.573 = 19.146 – 0.571 = 18.575°C
4

Kalkulimi i ndryshimit të
temperaturës
(humbjet termike)

T2 = T1 – r2 x q = 18.575 – 0.1287 x 6.573 = 18.575 – 0.845 = 17.73°C
T3 = T2 – r3 x q = 17.73 – 4.166 x 6.573 = 17.73 – 27.383 = – 9.653°C
Tsj = T3 – r4 x q = – 9.653 – 0.0125 x 6.573 = – 9.653 – 0.082 = – 9.735°C
Tj = Tsj – Rsj x q = – 9.735 – 0.04 x 6.573 = – 9.735 – 0.263 = – 9.998°C

Tab 17. Kalkulimet e kalueshmërisë termike të mureve të bodrumit
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5.11.2. Muret e jashtme (fasadë)

KOEFICIENTI I PËRQUESHMËRISË λ
Shtresa [cm]

W/mK

Llaq
– 2.0
1.60 λ
KOEFICIENTI
I PËRQUESHMËRISË
Giter bllok – 30.0
0.48
Shtresa [cm]
W/mK
Termoizolim EPSF – 15.0
0.036
Llaq – 2.0
1.60

Tab 18. Shtresat dhe faktorët e mureve të jashtme (fasadës)
Fig 47. Detali 02 - muret e jashtme (fasadë)
MURET E JASHTME (FASADË)
Rsb = 0.13
r1 = 0.02/1.60 = 0.0125 W/m2K
1

Kalkulimi për rezistencën e
secilit material të vendosur
në muret e jashtme

r2 = 0.30/0.48 = 0.625 W/m2K
r3 = 0.15/0.036 = 4.166 W/m2K
r4 = 0.02/1.60 = 0.0125 W/m2K
Rsj = 0.04
U = 1/Rsb + r1 + r2 + r3 + r4 + Rsj

2

Kalkulimi i U faktorit për
të gjitha shtresat e mureve
të jashtme

U = 1/0.13 + 0.0125 + 0.625 + 4.166 + 0.0125 + 0.04
U = 1/ 4.986
U = 0.200 W/m2K
q = U x (Tb – Tj)
q = 0.200 W/m2K (20°C – (–10 °C))

3

Kalkulimi i rrjedhës së
nxehtësisë

q = 0.200 x 30°C
q = 6.00 W/m2
Tb = 20°C
Tsb = Tb – Rsb x q = 20°C – 0.13[m2K/W] x 6.00 W/m2 = 20°C – 0.78 = 19.22°C

4

Kalkulimi i ndryshimit të
temperaturës
(humbjet termike)

T1 = Tsb – r1 x q = 19.22 – 0.0125 x 6.00 = 19.22 – 0.075 = 19.145°C
T2 = T1 – r2 x q = 19.145 – 0.625 x 6.00 = 19.145 – 3.75 = 15.395°C
T3 = T1 – r3 x q = 15.395 – 4.166 x 6.00 = 15.395 – 24.996 = – 9.601°C
Tsj = T3 – r4 x q = 9.601 – 0.0125 x 6.00 = – 9.601 – 0.075 = – 9.676°C
Tj = Tsj – Rsj x q = – 9.676 – 0.04 x 6.00 = – 9.676 – 0.24 = – 9.916°C

Tab 19. Kalkulimet e kalueshmërisë termike për muret e jashtme (fasadë)
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5.11.3. Pllaka e meskatit
KOEFICIENTI I PËRQUESHMËRISË λ

Fig 48. Detali 03 - pllaka e meskatit

Shtresa [cm]

W/mK

Parket – 2.5
Ngjitës
Folie pervibruese
Hidroizolim – 1.5
Estrih – 5.0
Pllakë dërrase – 1.0
Termoizolim STIRODUR – 4.0
Folie pervibruese
“Fert” beton – 16.0 + 4.0
Llaq – 2.0

0.15

0.23
2.15
0.15
0.21
2.33
1.60

Tab 20. Shtresat dhe faktorët e pllakës së meskatit
PLLAKA E MESKATIT
Rsb = 0.13
r1 = 0.025/0.15 = 0.1666 W/m2K
r2 = 0.015/0.23 = 0.0652 W/m2K

1

Kalkulimi për rezistencën e
secilit material të vendosur në
pllakën e meskatit

r3 = 0.05/2.33 = 0.0214 W/m2K
r4 = 0.01/0.15 = 0.0666 W/m2K
r5 = 0.04/0.21 = 0.1904 W/m2K
r6 = 0.20/2.33 = 0.0858 W/m2K
r7 = 0.02/1.60 = 0.0125 W/m2K
Rsj = 0.04
U = 1/Rsb + r1 + r2 + r3 + r4 + r5 + r6 + r7 + Rsj

2

Kalkulimi i U faktorit për të
gjitha shtresat e pllakës së
meskatit

U = 1/0.13 + 0.01666 + 0.0652 + 0.0214 + 0.0666 + 0.1904 + 0.0858 + 0.0125 + 0.04
U = 1/ 0.7785
U = 1.2845 W/m2K
q = U x (Tb – Tj)
q = 1.2845 W/m2K (20°C – (–10 °C))

3

Kalkulimi i rrjedhës së
nxehtësisë

q = 1.2845 x 30°C
q = 38.53 W/m2
Tb = 20°C
2

Tsb = Tb – Rsb x q = 20°C – 0.13[m K/W] x 38.53 W/m2 = 20°C – 5.0089 = 14.9911°C
T1 = Tsb – r1 x q = 14.9911 – 0.1666 x 38.53 = 14.9911 – 6.4190 = 8.5721°C
T2 = T1 – r2 x q = 8.5721 – 0.0652 x 38.53 = 8.5721 – 2.5121 = 6.06°C
4

Kalkulimi i ndryshimit të
temperaturës
(humbjet termike)

T3 = T2 – r3 x q = 6.06 – 0.0214 x 38.53 = 6.06 – 0.8245 = 5.2355°C
T4 = T3 – r4 x q = 5.2355 – 0.0666 x 38.53 = 5.2355 – 2.5660 = 2.6695°C
T5 = T4 – r5 x q = 2.6695 – 0.1904 x 38.53 = 2.6695 – 7.3361 = – 4.6666°C
T6 = T5 – r6 x q = – 4.6666 – 0.0858 x 38.53 = – 4.6666 – 3.3058 = – 7.9718°C
Tsj = T6 – r7 x q = – 7.9718 – 0.0125 x 38.53 = – 7.9718 – 0.4816 = – 8.4534°C
Tj = Tsj – Rsj x q = – 8.4534 – 0.04 x 38.53 = – 8.4534 – 1.5412 = – 9.9946°C

Tab 21. Kalkulimet e kalueshmërisë termike të pllakës së meskatit
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5.11.4. Pllaka e çatisë

KOEFICIENTI I PËRQUESHMËRISË λ
Shtresa [cm]

W/mK

Shtresë rëre – 5.0
Folie gjeotekstil
Termoizolim STIRODUR – 6.0
Hidroizolim i ngrohtë – 0.8kg/m2
Hidroizolim i ftohtë – 0.4kg/m2

0.04
0.23
0.23

Beton i varfër për rënie – 5.0
“FERT” beton – 16.0 + 4.0
Llaq – 2.0

1.65
2.33
1.60

Tab 22. Shtresat dhe faktorët e pllakës së çatisë
Fig 49. Detali 04 - pllaka e çatisë
PLLAKA E ÇATISË
Rsb = 0.13
r1 = 0.06/0.04 = 1.5 W/m2K
r2 = 0.05/1.60 = 0.03125 W/m2K
r3 = 0.06/0.04 = 0.5 W/m2K
r4 = 0.01/0.23 = 0.0434 W/m2K
r5 = 0.01/0.23 = 0.0434 W/m2K
1

Kalkulimi për rezistencën e
secilit material të vendosur
në pllakën e çatisë

r6 = 0.05/1.65 = 0.0303 W/m2K
r7 = 0.20/2.33 = 0.0858 W/m2K
r8 = 0.02/1.60 = 0.0125 W/m2K
Rsj = 0.04
U = 1/Rsb + r1 + r2 + r3 + r4 + r5 + r6 + r7 + r8 + Rsj

2

Kalkulimi i U faktorit për
të gjitha shtresat e pllakës
së çatisë

U = 1/0.13 + 1.5 + 0.03125 + 0.5 + 0.0434 + 0.0434 + 0.0303 + 0.0858 + 0.0125 + 0.04
U = 1/ 3.4166
U = 0.2926 W/m2K
q = U x (Tb – Tj)
q = 0.2926 W/m2K (20°C – (–10 °C))

3

Kalkulimi i rrjedhës së
nxehtësisë

q = 0.2926 x 30°C
q = 8.778 W/m2
Tb = 20°C
Tsb = Tb – Rsb x q = 20°C – 0.13[m2K/W] x 8.778 W/m2 = 20°C – 1.1411 = 18.8589°C
T1 = Tsb – r1 x q = 18.8589 – 1.5 x 8.778 = 18.8589 – 13.167 = 5.6919°C
T2 = T1 – r2 x q = 5.6919 – 0.03125 x 8.778 = 5.6919 – 0.2743 = 5.4176°C
T3 = T2 – r3 x q = 5.4176 – 1.5 x 8.778 = 5.4176 – 13.167 = – 7.7494°C
T4 = T3 – r4 x q = – 7.7494 – 0.0434 x 8.778 = – 7.7494 – 0.3809 = – 8.1303°C

71

T5 = T4 – r5 x q = – 8.1303 – 0.0434 x 8.778 = – 8.1303 – 0.3809 = – 8.5112°C
4

Kalkulimi i ndryshimit të
temperaturës
(humbjet termike)

T6 = T5 – r6 x q = – 8.5112 – 0.0303 x 8.778 = – 8.5112 – 0.2659 = – 8.7771°C
T7 = T6 – r7 x q = – 8.7771 – 0.0858 x 8.778 = – 8.7771 – 0.7531 = – 9.5302°C
Tsj = T7 – r8 x q = – 9.5302 – 0.0125 x 8.778 = – 9.5302 – 0.1097 = – 9.6399°C
Tj = Tsj – Rsj x q = – 9.6399 – 0.04 x 8.778 = – 9.6399 – 0.3511 = – 9.991°C

Tab 23. Kalkulimet e kalueshmërisë termike për pllakën e çatisë
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5.11.4. Dritaret dhe dyert
5.11.4.1. Dritaret
KBE System 88mm Standard

Fig 50. Prerja dhe detali i dritares së propozuar





Xham tri shtresor – 4+16+4+16+4



Mbushje me proEnergyTec;

= 44mm;



Dizajn modern, përmasa perfekte;

Teknologji me izolim të lartë me 7



Zgjidhjet e ventilimit;

dhomëza;



Plotësisht e reciklueshme;

Opsionet e shkëlqyera të lustrimit



Siguri;

prej 24-58mm;



Shumëllojshmëri e ngjyrave.



Konfigurimi: 4 Low E x 16 Alu.

Specifikat teknike


U – 0.8 W/m²K;



Me 3 diktunga;

me gaz argon x 4 float x 16 Alu.



Mekanizmi: prodhuesi Gjerman-

me gaz argon x 4 Clima Solar me

GU-BKS;

koeficient termik të xhamit.



Xhami: prodhuesi GUARDIAN,
tipi A;
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5.11.4.2. Dyert

Feal Termo 65

Fig 51. Prerja dhe detali i derës së propozuar



Përmasat e kornizës – 65mm;



Dizajn modern, përmasa perfekte;



Siguri.

Specifikat teknike


U – 1.7 W/m²K.

74

5.11.5. Lëvizja e temperaturave

Fig 52. Lëvizja e temperaturave në shtresat e
mureve të bodrumit

Fig 54. Lëvizja e temperaturave në shtresat e pllakës së
meskatit

Fig 53. Lëvizja e temperaturës në shtresat e
mureve të jashtme

Fig 55. Lëvizja e temperaturave në shtresat e pllakës së
çatisë
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6. REZULTATET

Pas analizimit të gjendjes ekzistuese dhe gjetjes së pikave kritike ku shkaktohen humbjet
termike, kemi bërë edhe propozimet për interventime në këto pika me qëllim të kursimit të
energjisë. Dallimet mes gjendjes ekzistuese dhe gjendjes së propozuar janë të dallueshme
dhe rezultati është pozitiv.
Më poshtë janë të renditura detalet të cilat janë propozuar për ndërhyrje duke krahasuar
gjendjen ekzistuese me atë të propozuar dhe në fund është tabela që tregon humbjet termike
në secilin pozicion dhe totalin, ku mund të vërehet dallimi.
6.1. Gjendja ekzistuese dhe gjendja e propozuar

Fig 56. Muri i bodrumit – krahasimi i gjendjes ekzistuese dhe gjendjes së propozuar

Fig 57. Muri i jashtëm (fasadë) – krahasimi i gjendjes ekzistuese dhe gjendjes së propozuar
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Fig 58. Pllaka e meskatit – krahasimi i gjendjes ekzistuese dhe gjendjes së propozuar

Fig 59. Pllaka e çatisë – krahasimi i gjendjes ekzistuese dhe gjendjes së propozuar

6.2. Humbjet termike totale në gjendjen ekzistese dhe gjendjen e propozuar
Pozicioni

Gjendja ekzistuese

Gjendja e propozuar

Muret e bodrumit

184.404 m² x 2.59 W/m²K

477.60 W/K

184.404 m² x 0.21 W/m²K

38.72 W/K

Muret e jashtme

1243.87 m² x 1.21 W/m²K

1505.08 W/K

1243.87 m² x 0.20 W/m²K

248.77 W/K

Pllaka e meskatit

374.440 m² x 1.63 W/m²K

610.33 W/K

374.440 m² x 1.28 W/m²K

479.28 W/K

Pllaka e çatisë

411.884 m² x 0.41 W/m²K

168.87 W/K

411.884 m² x 0.29 W/m²K

119.44 W/K

Dyert

14.22 m² x 6.0 W/m²K

85.32 W/K

14.22 m² x 1.7 W/m²K

24.17 W/K

Dritaret

407.63 m² x 1.8 W/m²K

733.73 W/K

407.63 m² x 0.8 W/m²K

326.10 W/K

TOTAL

3580.93W/K

1236.48 W/K

Tab 24. Krahasimi i humbjeve termike në mes të gjendjes ekzistuese dhe gjendjes së propozuar
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7. DISKUTIME DHE PËRFUNDIME
“Efiçienca e energjisë” është atëherë kur arrihen rezultatet e njejta duke përdorur më pak
energji. Masat e ndërmarra për përmirësimin e efiçiencës në objektin tonë kanë kosto më të
lartë por janë afatgjatë dhe kursejnë sasi të madhe të energjisë. Në krahasim me gjendjen
ekzistuese kemi përmirësim të ndjeshëm në drejtim të transmetimit të energjisë nga shtresat
e termoizolimit. Sasia e humbjeve të energjisë ulet në më shumë se 80%.
Cila është gjendja ekzistuese e ndërtesave të banimit kolektiv të viteve të 70-ta në qytetin e
Prishtinës?
Efiçiena e energjisë viteve të fundit, mendohet të jetë zgjidhja e shumë problemeve që po i
shkaktohen planetit tokë. Baza e këtij studimi ka qenë analizimi i ndërtesës, përzgjedhja e
materialeve dhe shtresave izoluese për të arritur një performancë të qëndrueshme.
Ndërtesës në fjalë, i janë propozuar alternativat më të mira për të fituar qëndrueshmëri dhe
për të kursyer energji. Ndërtesa banesore që është trajtuar është një ndërtesë që i takon
viteve të 70-ta. Fillimisht është bërë analiza e gjendjes ekzistuese e cila ka rezultuar me
mirëmbajtje jo të kënaqshme si rezultat i lëvizjeve të shumta dhe mos koordinimit në mes
të banorëve të kësaj ndërtese. Kjo ndërtesë ka kaluar mbi 40 vite jetë prej kohës kur është
ndërtuar dhe kjo tregon që materiali ndërtimor është vjetërsuar dhe shkon deri te humbjet e
energjisë. Materialet izoluese dhe pikat kritike që kursejnë energjinë kanë qenë në mangësi.
Pas dixhitalizimit të ndërtesës, faktori i formës del të jetë fo = 0,3056 m-1, që do të thotë
forma e ndërtesës rezulton pozitive dhe kompakte. Në vazhdim është analizuar
mbështjellësi termik; muret, pllaka e meskatit, çatia, dyert dhe dritaret. Pastaj janë
identifikuar urat termike dhe është bërë kalkulimi i humbjeve termike sipas gjendjes
ekzistuese. Pasi që janë bërë kalkulimet dhe janë identifikuar problemet në ndërtesë atëherë
në vazhdimsi bëhen analizat e propozimeve dhe ndërhyrjeve.
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Cilat janë masat që duhet të ndërmirren për të arritur uljen e humbjeve termike sipas
rregullores teknike MMPH 04/18 për kërkesat minimale të performancës energjetike të
ndërtesave?
Për të reduktuar humbjet e energjisë në ndërtesë nevojitet prezenca e materialeve
termoizoluese dhe hidroizoluese që në gjendjen ekzistuese mungojnë. Izolimi i duhur mund
të kursej deri në 30% shpenzimet për ngrohje. Një pjesë e madhe e energjisë humb në
mënyrë të panevojshme sidomos gjatë stinës së dimrit, dhe kjo për shkak të mungesës së
izolimit termik cilësor. Për të arritur qëllimin për kursim të humbjeve, i’u qasem ndërtesës
në përzgjedhjen e elementeve dhe materialeve me standardet e tanishme dhe shtresat
izoluese për të arritur performancë për energji të qëndrueshme efikase. Bashkë me mentorin
kemi trajtuar nevojën për ndryshime në këtë ndërtesë në pikat kritike ku shkaktohen
humbjet. Pasi që kemi analizuar ndërtesën, paraqitet nevoja për materiale izoluese në mure,
pllakën e meskatit, pllakën e çatisë dhe ndërrimin e dyerve dhe dritareve.
Izolimi i mureve të bodrumit dhe mureve të jashtme çon në reduktimin e transmetimit
termik dhe humbjet e nxehtësisë në gjithë konstruktin e ndërtesës. Është propozuar që
mureve të i shtohen shtresat e termoizolimit me qëllim për të reduktuar përdorimin e
energjisë në hapësirat e banimit. Pllakës së meskatit është propozuar që t’i shtohet shtresa
mbrojtëse e hidroizolimit dhe shtresa termoizoluese t=4cm. Te pllaka e çatisë propozohet
reduktim i materialeve pasi që janë të shumëllojshme dhe nuk luajnë rol të rëndësishëm në
kursim të energjisë, si dhe largimi i shtresës termoizoluese dhe aplikimi i termoizolimit
STIRODUR t=6cm. Dritaret zëvendësohen me dritare PVC me xham tri shtresor dhe të
jenë të gjitha të njejta. Ndërsa, dera e hyrjes është propozuar nga materiali i aluminit.
Sa arrijmë të ulim vlerat e humbjet termike në një ndërtesë ekzistuese pas intervenimeve?
Qëndrueshmëria e energjisë i referohet mënyrës se si ne e prodhojmë dhe e përdorim atë
energji. Qëndrueshmëri e energjisë do të thotë mënyrë sa më efiçiente dhe sa më pak e
dëmshme për mjedisin. Ndërtimi i qëndrueshëm është një nga pikat strategjike më të
rëndësishme të zhvillimit të qëndrueshëm dhe kjo përfshin përdorimin e materialeve të
ndërtimit më pak të dëmshme për mjedisin, efiçiencën e energjisë në ndërtesa dhe mirë
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menaxhimin e tyre. Pasi që janë bërë propozimet për intervenime, dallimet mes gjendjes
ekzistuese dhe gjendjes së propozuar janë të dallueshme dhe rezultojnë pozitive. Humbjet
termike totale në gjendjen ekzistuese kanë qenë 3412.06 W ndërsa në gjendjen e propozuar
1117.04 W, që do të thotë më shumë se 80% kursime.
Ndërtesat duhet të përmbushin kriteret të cilat ofrojnë efiçiencë të energjisë, si pikë shumë
të rëndësishme për qëndrueshmëri. Ndryshimet për të fituar energji të qëndrueshme, janë
zgjidhje të shumë problemeve të shfaqura kudo në botë.

7.1. Rekomandimet
Muret – pasi që te muret e bodrumit dhe muret e jashtme (fasadë) mungojnë shtresat e
izolimit, humbjet e energjisë janë të mëdha. Është propozuar aplikimi shtesë i shtresës së
termoizolimit EPS t=15cm me koeficient të përçueshmërisë 0.036 W/m2K. Në krahasimet e
gjendjes ekzistuese dhe atë të propozuar shohim se sa shumë ka ndikuar shtresa e
termoizolimit në kursimin e humbjeve, rreth 99% kursime.
Dysheme (pllakë e meskatit) – pllakës së meskatit poashtu i mungojnë disa shtresa të
nevojshme për kursim të energjisë. Është propozuar aplikimi shtesë i shtresës mbrojtëse të
hidroizolimit dhe shtresa termoizoluese STIRODUR t=4cm. Në kalkulimet e humbjeve
termike konstatohet se përmirësimet e humbjeve janë të dallueshme. Në gjendjen ekzistuese
shkaktohen 610.33 W humbje ndërsa në gjendjen e propozuar 479.28 W.
Çatia – për shkak të shumëllojshmërisë së materialeve izoluese, rekomandohet reduktimi i
tyre të cilat janë të panevojshme dhe nuk luajnë rol të rëndësishëm në kursim të energjisë.
Gjithashtu, rekomandohet largimi i termoizolimit ekzistues dhe aplikimi i termoizolimit
STIRODUR t=6cm, pasi që termoizolimi ekzistues nuk është adekuat sa i përket
performancës energjetike.
Dritaret dhe dyert – dritaret dhe dyert e gjendjes ekzistuese janë të shumëllojshme dhe të
konsumuara. Që të arrihet komoditet i lartë janë propozuar dritaret KBE system 88mm (nga
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PVC) me koeficient të përçueshmërisë 0.8 W/m2K dhe dera e hyrjes Feal Termo (nga
alumini) me koeficient të përçueshmërisë 1.7 W/m2K. Humbjet termike në krahasim me
dritaret e gjendjes ekzistuese janë relativisht të dallueshme. Dritaret janë specifike, afatgjatë
dhe shkaktojnë humbje termike të ulëta. Dyert janë poashtu një nga opsionet më të mira
pasi që humbjet termike janë dukshëm të përmirësuara.
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